**Ранобэ:**  Клиника самосовершенствования

**Описание:** Бедный и скорбящий студент-медик спас раненую черную собаку с оживленной дороги, но вместо благодарности, черная собака укусила его и дала собачью способность.
А через несколько часов незнакомый старик оставил ему странную медицинкую книгу и целую клинику—Небесную клинику. И этот старик оказался той самой собакой!
Но с другой стороны, если он вовремя не заплатит за квартиру, его жизнь оборвется и останется ни с чем.
Какие странные и противоречивые вещи, которые были за пределами его воображения, будут продолжать происходить с ним? Как человек между добром и злом, он должен держать себя в равновесии. Как он мог бы улучшить свое развитие в обычной, но фантастической городской жизни?
Это была история обычного молодого человека, который исцелял людей, восхваляя добродетель и наказывая порок.

**Кол-во глав:** 1-500

**Глава 1: Студент из бедной семьи**

Когда наступила ночь, город Шань был окутан огромной темнотой. Звезды на небе казались маленькими и плотными, как пыль, а свет среди высоких гор сиял, как радуга. Это была процветающая сцена расцвета эпохи.

Медицинской Университет Города Шань.

Ровно в 18 часов Нин Тао незаметно сунул письмо о приеме в карман брюк и вышел из комнаты охраны. Повернувшись спиной к великолепному классному корпусу и лицом к улице перед воротами, он выпрямился на дежурной площадке для охраны.

Это был последний раз, когда он взял на себя чужую смену.

- Мама, папа, ваш сын не разочаровал вас. Завтра я поеду в филиал больницы Медицинского университета города Шань и начну свою стажировку. Вы рады за меня? - пробормотал Нин Тао в своем сердце, глядя на бескрайнее небо, словно видел лица своих отца и матери, погибших в автомобильной катастрофе четыре года назад.

В это время к школьным воротам медленно подъехал BMW 745Li.

Бросив взгляд на номерной знак, Нин Тао узнал машину Ян Хая.

Ян Хай был его одноклассником, который ничего не делал, кроме зла, полагаясь на свою богатую семью.

Нин Тао только мельком взглянул на машину, прежде чем посмотреть на здание класса, где, казалось, кто-то звал его.

Однако BMW 745Li остановился рядом с Нин Тао, и окно машины открылось. Ян Хай с ирокезом высунулся из пассажирского сиденья и с улыбкой посмотрел на Нин Тао. "Хэй, одноклассник, почему не здороваешься?" - спросил он.

Нин Тао смог слабо улыбнуться уголком рта и ответил: "Привет, Ян Хай..."

В это время девушка с переднего пассажирского сиденья наклонилась к Ян Хаю, положив свое лицо на грудь Ян Хая и тихо сказала: "Хай, почему ты здороваешься с охранником? Поехали дальше."

"Он не охранник. Он отличник в моем классе. Его родители погибли в автокатастрофе, поэтому школа заботилась о нем и дала ему работу, чтобы заработать немного денег" - Ян Хай объяснил девушке странным голосом. “Я прав, Нин Тао?"

Нин Тао ничего не ответил, но спокойно посмотрел на него. Это был глубокий шрам на его сердце, но после четырех лет жизни в одиночестве без родителей он выработал привычку держать свои эмоции при себе.

Девушка покосилась на Нин Тао и сказала Ян Хаю наигранно сладким голосом: "Я очень голодна. Когда мы поедем в ресторан?"

На самом деле, Нин Тао тоже знал эту девушку. Это Тан Лин, дочь Тан Ваньлинь, директора школьного отдела обучения и воспитания. Она работала в административном отделе филиала больницы Шанского городского медицинского университета.

Бип! Биип!

Водитель машины позади Ян Хая, устав ждать, посигналил.

Однако Ян Хай не спешил уезжать, а продолжал шутливо: "Нин Тао, сделай мне военный салют, дай мне почувствовать, что я иду на поле боя."

В мгновение ока на лице Нин Тао появилась улыбка. -Вы, должно быть, волшебный артиллерист, который будет поражать свою цель каждый раз - он польстил Ян Хаю.

Довольный его словами, Ян Хай издал хороший смешок.

Затем Нин Тао наклонился к окну машины и прошептал: "я знаю хороший японский ресторан. Ваша милость будет восторге."

Застенчивая улыбка осветила лицо Тан Лин, когда она услышала слово "милость".

Затем Нин Тао наклонился к окну машины и прошептал: "Рядом с этим японским рестораном находится тематический отель, в котором так много забавных интересностей. Вы поймете, в чем суть японской культуры, когда поедете туда."

- Неужели? - Глаза Ян Хая, казалось, загорелись.

- Собакой буду, если обманываю вас.- Сказал Нин Тао, затем выпрямился и отдал Ян Хаю военный салют.

Ростом 1,85 метра, с солнечным и угловатым лицом, он походил на знаменосца.

Ян Хай улыбнулся и сказал: "Ты невероятный друг для меня. До скорого."

Из ворот выехал BMW 745Li.

После этого Нин Тао достал свой мобильный телефон и набрал номер.

Через несколько секунд в трубке раздался мужской голос: "Алло, кто это?"

- Директор Тан, Я видел парня, который ушел из школы с вашей дочерью, - сказал Нин Тао, прикрывая рот рукой. - Этот парень-придурок. Я слышал, что одна девушка была беременнаот него и после сделала аборт... Он отведет вашу дочь в японский ресторан рядом с отелем любви на ужин, а затем зарегистрируется в отеле. Я предлагаю вам взять нескольких студентов спортивного телосложения... Адрес? Ну, 78 Освободительная Дорога... Кто я такой? Я ваш бывший ученик. Вы что, забыли меня? Я ...

-Не спрашивайте меня, кто я такой, - торжественно продолжал Нин Тао, вешая трубку, Я - Лэй Фэн- образец самопожертвования и альтруизма."

Затем Нин Тао убрал телефон и выглянул за школьные ворота.

BMW Ян Хая, который секунду назад остановился на красный свет светофора, въезжал на подъездную дорожку.

Внезапно из зеленого пояса через дорогу в подъездную аллею ворвалась черная собака, пытаясь перейти дорогу. BMW Ян Хая не остановился и сбил собаку.

Бах!

Раздался вопль, и черная собака тут же взлетела в воздух.

Ян Хай быстро остановился и вышел, чтобы проверить машину. Убедившись, что машина не повреждена, он выругался, сел в нее и уехал.

Черная собака лежала на дороге, умирая. Мимо пса проезжали машины. Его могут задавить в любой момент.

Нин Тао, который сжалился над ним, выскочил из ворот и направился к черному псу.

"Ты хочешь умереть?" водитель, которому пришлось остановиться из-за Нин Тао, высунул голову из кабины и выругался.

Нин Тао не стал с ним спорить. Он поднял лежащую на земле черную собаку и быстро покинул подъездную дорожку.

Черный пес, которого сбил Ян Хай, выглядел каким-то особенным. Он был похож наполовину на таксу, наполовину на мишку. Он был худым, с гладкой шерстью и красивыми зелеными глазами. Его правая нога была сломана и кровоточила.

Нин Тао вывел черного пса на тротуар и собирался положить его на землю. Однако он не смог оставить его, когда увидел несчастное выражение в глазах собаки. Поэтому он отвел черную собаку обратно в школу, попросил своих коллег поработать за него, а затем отвел черную собаку в подвал под лабораторией.

В подвале было много выброшенных столов, стульев и экспериментального оборудования, а в углу была небольшая комната, где он жил. Он также отвечал за починку сломанных стульев для стола и тому подобное, поэтому он занял маленькую комнату. Таким образом, ему было удобно работать, и у него была чистая среда обитания.

Маленькая комната была забита книгами, все о медицине.

Нин Тао положил раненую черную собаку на стол, а затем нашел какое-то дезинфицирующее средство, чтобы очистить рану.

Дезинфицирующее средство причиняло жгучую боль, но черная собака лежала спокойно и, казалось, не чувствовала боли.

- Добрый пес, почему ты оказался на дороге один? - Поинтересовался Нин Тао.

Черный пес смотрел прямо на Нин Тао, его темно-зеленые глаза смотрели загадочно.

- Бедный пес, у тебя сломаны кости. Ты должен терпеть боль. У меня здесь нет обезболивающего, но я должен вправить твою кость и наложить шины на сломанную лапу". Нин Тао лечил лапу черного пса, когда он говорил. Очевидно, он принял собаку за своего первого пациента и пытался отвлечь его разговором.

В отсутствие анестетика, однако, черная собака оставалась спокойной и даже не лаяла, когда кость была вправлена.

Нин Тао потребовалось больше десяти минут, чтобы починить сломанную лапу черного пса. После этого его сердце наполнилось гордостью.

- Блэки, ты мой первый пациент, я не возьму с тебя денег ни за лекарства, ни за операцию, ни за госпитализацию."

"Гав! - черная собака залаяла.

Нин Тао потянулся к голове черного пса и улыбнулся: “Долг врачей-лечить раненых и спасать умирающих”.

Удивительно, но черная собака внезапно укусила Нин Тао за запястье.

- Ой! - зубы пса пронзили его кожу, и жгучая боль мгновенно передалась каждому нерву его тела. Нин Тао издал крик боли.

Затем черный пес открыл пасть и отпустил запястье Нин Тао. Он перекатился и спрыгнул со стола, встав на все четыре ноги.

Алая кровь капала с запястья Нин Тао на пол, выглядя шокирующе. Удивленный и разъяренный, Нин Тао схватил скамейку и швырнул ее в голову собаки. "Ты Бешеный пес! Я только что спас тебе жизнь. Как ты смеешь меня кусать? Я убью тебя!"

Черный пес метнулся к двери быстрее обычного пса.

Нин Тао стоял ошеломленный, держась за скамью.

"Гавканье...- Черный пес оглянулся на Нин Тао. Затем она в мгновение ока выбежала.

Нин Тао попытался догнать её, но приступ головокружения внезапно охватил его. Потом на глаза ему набежала тьма, и он упал на землю...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 2: Человек - Поисковая Собака**

Через некоторое время Нин Тао медленно открыл глаза. Он с трудом поднялся на ноги и посмотрел на свое правое запястье. Рана от черной собаки покрылась шрамами, но он все еще чувствовал тупую боль в ней.

"Проклятая бешеная собака!" - Нин Тао рассердился при мысли о черном псе.

Бум!

В голове Нин Тао внезапно что-то щелкнуло, как будто открылась дверь и что-то хлынуло в его голову!

Это был запах, разные виды запаха.

Он почувствовал запах крови, дезинфицирующего средства, пыли, пластика, железа, синтетических волокон, даже свой собственный запах...

Невозможно было сказать, сколько запахов попадало в его нос, и его мозг обрабатывал их в соответствующие сообщения, некоторые ясные, некоторые смутные, некоторые знакомые, некоторые странные, которые он никогда не ощущал.

- И... - Нин Тао стоял ошеломленный.

На мгновение он вспомнил о черном псе и его познаниях в собаках.

Собаки были способны учуять два миллиона различных запахов, а также находить и те запахи, которые они искали среди самых сложных запахов. Кроме того, собаки могли также обнаружить запахи в концентрациях в 100 миллионов (!) раз ниже, чем те, которые могли обнаружить люди.

"Это собака, которая укусила меня... обожествленная собака?" - странная мысль внезапно пришла в голову Нин Тао.

"Хммм... Неблагодарная собака! Найду тебя с помочью с твоих же способностей!"

Нос Нин Тао слегка дернулся, и он нашел запах собаки среди тысяч сложных запахов. Запахи были похожи на следы в воздухе, тянущиеся вниз к лестнице.

Нин Тао последовал за запахом черной собаки к двери своей маленькой комнаты, а затем был удивлен, увидев очень странную кровь на земле, которая выглядела как стрелка, указывающая направление!

Нин Тао не собирался искать черную собаку всю ночь из-за большой дистанции, но передумал, увидев пятна крови, похожие на стрелы. Он пошел по следу черного пса.

Снаружи лабораторного корпуса было тихо, и кампус купался в ярком лунном свете.

Нин Тао проверил время на своем телефоне и понял, что он был в отключке около пяти часов.

Запах, оставленный черной собакой, распространился к школьным воротам, и Нин Тао начал преследовать её. Не желая признавать этого, он теперь вел себя как дрессированная поисковая собака.

Идя по следу, Нин Тао покинул школьные ворота, пересек несколько улиц и, наконец, спустился к горе позади общины.

В лунном свете деревья и скалы на горе казались туманными, а вверх тянулась старая грязная тропа. Листва качалась и скулила на ночном ветру.

Идя по тропинке, прислушиваясь к призрачному плачу, Нин Тао немного испугался: “В мире нет призраков. Кроме того, я не сделал ничего плохого, так что мне не следует бояться, даже если там действительно есть призраки... Я должен найти эту черную собаку, я должен узнать, что это такое..."

На полпути к вершине холма на ровной площадке показался старый дом. Дом был сложен из глиняной черепицы, земляные стены, огороженный забором двор, покрытый жимолостью, и пестрые, обветшалые ворота, которые, казалось, существовали сотни лет.

Старый дом был темным без света.

Во дворе стоял запах черной собаки.

Нин Тао подошел к воротам, собрался с духом, постучал в дверь. - "Простите, здесь кто-нибудь есть?" - спросил он.

Ответа не последовало.

Нин Тао снова постучал в дверь. - "Извините, я сейчас войду."

Затем в одной из комнат зажегся свет, и голос старика произнес: "Кто это? Уже полночь."

Нин Тао был немного ослаблен. Он ответил: " Уважаемый, я студент медицинского университета города Шань. Ваша собака укусила меня."

"Вы пришли просить у меня денег?" - спросил старик.

Нин Тао поспешно возразил: "Нет, нет, нет, я просто хочу взглянуть на собаку. Я здесь не ради денег."

"Входите, дверь не заперта."

Итак, Нин Тао толкнул дверь, переступил порог и вошел в освещенную комнату.

Дверь комнаты открылась, и на пороге появился старик. Он был седовлас и одет в китайский костюм Тан, похожий на художника, живущего в уединении в горах.

Его комната тоже была довольно старой, с деревянными балками и стенами, увешанными пейзажной каллиграфией и картинами, с признаками возраста повсюду. Это была простая комната с квадратным столом, четырьмя табуретами и святыней. Как ни странно, святыня была посвящена не богам и предкам, а довольно древней на вид книге в нитяном переплете.

Таково было первое впечатление Нин Тао от этой комнаты. Нависла некая пауза, стало неловко...

"Господин, я хотел бы увидеть вашу собаку..."

Бах!

Старик упал на спину прежде, чем Нин Тао успел закончить говорить.

"Господин?" - воскликнул Нин Тао и поспешно вошел внутрь, чтобы помочь старику, но старик лежал неподвижно на земле, как ни тянул его Нин Тао.

Нин Тао тут же опустился на колени рядом со стариком и сунул ему руку под нос. Старик перестал дышать. Нин Тао мгновенно ощупал сонную артерию и обнаружил, что его пульс остановился.

"Мертв?" - сердце Нин Тао чуть не выскочило из груди.

Но будучи студентом-медиком, он не только препарировал тело, но и спал в комнате, где находилось тело, поэтому вскоре пришел в себя и сделал старику искусственное дыхание. Он сначала надавил старику на грудь, потом вдохнул ему в рот.

Примерно через минуту из горла старика вырвался странный звук, а затем его сердцебиение и дыхание вернулись, и глаза открылись.

Нин Тао достал сотовый телефон, чтобы вызвать скорую.

Старик внезапно протянул руку, схватил Нин Тао за запястье и сказал слабым голосом: "не вызывайте скорую, молодой человек... Я не хочу ехать в больницу..."

"Нет" - с тревогой ответил Нин Тао. - "Вы в опасном состоянии. Вы должны пойти в больницу для госпитализации."

Старик покачал головой и бессвязно произнес: "Молодой человек, кхм... Мне 99, возраст, когда я терплю неудачу. Я могу умереть в любую минуту, кхм... Какая разница, идти в больницу или нет? Я не хочу умирать на больничной койке... Кроме того, у меня нет денег, чтобы поехать в больницу..."

Нин Тао обеспокоенно возразил: "Но..."

"Сделайте мне одолжение, молодой человек. Принеси мне, медицинскую книгу из... святыни."

Нин Тао не мог отказаться. Он встал, взял из алтаря медицинскую книгу и вложил ее в руку старика. Он взглянул на медицинскую книгу, но на пожелтевшей обложке не было названия. Голос старика стал слабее.

"Кхм... Вы хороший человек. Я, Чэнь Пиндао, никогда в жизни никому не был должен. Вы спасли меня, я хочу отплатить вам... Моя семья практиковала медицину в течение многих поколений, и мне нужно передать эту безымянную медицинскую книгу и клинику. У меня нет детей. Я отдам их вам сегодня вечером."

"Что?" Нин Тао тут же разволновался и быстро отказался: "Нет, Нет, Вы меня неправильно поняли, господин. Я студент-медик. Это мой долг-спасать жизни. Я не могу принять это."

Старик, который называл себя Чэнь Пиндао, моргнул и разрыдался. Он издал сдавленный звук и сказал: “Я, Я умру сегодня вечером. Вы хотите, чтобы я умер с сожалением? Тогда как я смогу встретиться со своими предками... Обхаживать..."

К этому времени ум Нин Тао был в смятении. Он пришел сюда чтобы найти эту чертову собаку. А теперь… Как это случилось?

"Кхм... Эй...- Чэнь Пиндао тяжело дышал, его глаза начали белеть, но он сумел заговорить: - ты, ты иди и достань контракт из ящика под столом... Если ты не примешь мою медицинскую книгу и клинику, я умру неудовлетворенным и буду преследовать тебя как призрак до конца твоих дней!"

"Хорошо, я принесу его. Сейчас принесу. Не волнуйтесь. С вами все будет хорошо." Нин Тао поспешно подошел к квадратному столу, открыл ящик и вынул содержимое.

Это был подготовленный договор о передаче недвижимости, даже с ручкой для подписания.

"Подпиши, подпиши... Я умираю... Быстрее!" Чэнь Пиндао задрожал, выглядя готовым умереть.

Нин Тао открыл контракт и взглянул на него. Это действительно был договор о передаче недвижимости. Контракт был очень простым, в котором в основном говорилось, что Чэнь Пиндао готов передать право собственности на небесную клинику на Гарден-стрит подписавшему. Договор был скреплен печатью нотариальной конторы и подписью Чэнь Пиндао, что выглядело очень официально.

Беспокоясь, что волнение старика может вызвать другие проблемы с сердцем, Нин Тао

подписал контракт.

Чэнь Пиндао продолжал дрожащим голосом: "Это судьба, молодой человек, которая привела нас друг к другу. У меня здесь нет вина, но на столе есть чай. Сделай две чашки чая, и давай выпьем чашку чая вместо вина, чтобы выпить за нашу судьбу. Тогда я ни о чем не пожалею по дороге... Кхм..."

Нин Тао, на которого тоже повлияло его настроение, почувствовал некоторую горечь. Он отвинтил чайник на столе и заварил две чашки чая. Затем он поднял Чэнь Пиндао и обнял его. Чокнувшись двумя чашками, и залпом допил чай.

Запах чая был сладким. Ментально прохладный и освежающий вкус пробежал через рот Нин Тао. Он нашел его очень причудливым. Выпив эту чашку чая, Нин Тао почувствовал себя совершенно комфортно.

- Что это за чай, Господин? - он пытался отвлечь старика.

"Это обычный бамбуковый листовой зеленый чай, но я добавила в него немного лекарства" - Ответил Чэнь Пиндао. Теперь его голос больше не дрожал.

Нин Тао мгновенно растерялся. "Причина... Что это за лекарство такое?"

Чэнь Пиндао внезапно поднялся из объятий Нин Тао.

"Не волнуйся. Это всего лишь маленький эликсир Нирваны. Он очищает твой мозг и обновляет мышцы, выводит токсины из твоего тела, пробуждает твою врожденную духовность и талант, увеличивает твою силу и скорость, обостряет твое обоняние и зрение. Короче говоря, это основополагающее лекарство для твоего путешествия по самосовершенствованию. Когда я укусил тебя, я дал тебе немного культивации, в качестве компенсации за твою помочь. Кроме того, запомни, иди в клинику, как только проснешься. Чем дольше ты будешь ждать и откладывать на потом, тем хуже будет."

"Ты лжец..."- Нин Тао даже не закончил то, что собирался сказать, когда с глухим стуком упал на землю.

"Наконец-то я свободен! В конце концов, существует божественная справедливость! Хахаха!"- Чэнь Пиндао кричал как сумасшедший, совершенно не похожий на то, что он делал раньше.

Нин Тао смутно слышал, что сказал Чэнь Пиндао, прежде чем его разум полностью погрузился в темноту...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 3: Быть Обезумевшим**

Несколько часов спустя Нин Тао медленно приходил в себя. Когда он открыл глаза, то увидел плотный полог деревьев и золотой солнечный свет, льющийся с ветвей и листьев.

Нин Тао выкатился из-под земли и огляделся. Вокруг не было ни старого дома, ни Чэнь Пиньдао. Он стоял на склоне холма, окруженный деревьями, колючками и сорняками, но без единой тропинки! Однако медицинская книга и контракт на перевод, который дал ему Чэнь Пиньдао, все еще были в его руках, и они были реальными, а не иллюзией.

- О! - Нин Тао вдруг что-то вспомнил. - Чэнь Пиньдао пахнет точно так же, как та черная собака, и он сказал, что дал мне немного культивации. Он же черный пес! Охрин... неужели я действительно столкнулся с призраком?"

После короткой паузы Нин Тао открыл медицинскую книгу, чтобы прочитать ее.

Содержание медицинской книги было довольно лаконичным, всего четыре главы, а именно: взгляд, обоняние, эликсиры и иглоукалывание. Все четыре главы содержали менее 1000 слов. Это была действительно минимализация со словами.

- Смотреть, нюхать, эликсиры и иглоукалывание? Разве это не метод диагностики в традиционной китайской медицине - смотреть, слышит, спрашивать и трогать?

Заинтригованный, Нин Тао просмотрел содержание. Поскольку содержание, написанное в классическом литературном стиле медицинской книги, было трудно понять, он не мог сказать, были ли они истинными или ложными в настоящее время.

Затем он открыл контракт. Содержание было точно таким же, как то, что он прочел вчера вечером, и его подпись тоже стояла на бумаге.

Контракт содержал ключ, очень темный ключ старого типа. Он был тяжелый, не из железа и не из бронзы. Нин Тао не знал, из чего он сделан.

На ключе были выгравированы традиционные символы "Небесная Клиника".

Нин Тао был озадачен. Старый дом исчез, и собака Чэнь Пиньдао тоже. Тогда существует ли эта клиника?

Внезапно в ноздри ему ударил отвратительный и неприятный запах. Он быстро наклонил голову и обнаружил, что покрыт черным и липким маслом, как будто его только что вытащили из сточной канавы. Его так тошнило от этого запаха, что его чуть не вырвало.

Он подумал о чашке чая, которую Чэнь Пиньдао дал ему накануне вечером, и.....

-О нет! Сегодня я должен идти в филиал больницы Медицинского университета города Шан!- Нин Тао внезапно вспомнил об этом. Он тут же побежал вниз по склону, больше не заботясь ни о старом доме, ни о Чэнь Пиньдао.

Склоны были бездорожными и крутыми, усыпанными камнями и виноградными лозами.

Нин Тао мчался, не обращая внимания на опасность.

Внезапно на его пути появился камень высотой около двух метров. Он бессознательно вскочил. Со свистом ветра он перепрыгнул через камень!

Тогда Нин Тао был потрясен, вспомнив, что сказал Чэнь Пиньдао. -Неужели этот маленький эликсир Нирваны действительно так действует? Кто такой, черт возьми, Чэнь Пиньдао? А что это за собака? После регистрации в больнице, я должен пойти в эту клинику, чтобы посмотреть!"

Он бежал всю дорогу ровно два часа.

Нин Тао стоял у входа в офис отдела кадров больницы при Медицинском университете города Шань и поправлял рубашку с короткими рукавами и глубоким вырезом.

Как только он поднял руку, чтобы постучать в дверь, из-за двери раздался кокетливый женский голос: "Дядя Ма, это досье Ян Хая. Пожалуйста, взгляните."

Рука Нин Тао мгновенно замерла в воздухе. Казалось, он слышал этот голос, и он принадлежал Тан Лин. Он чувствовал себя очень странно, что Ян Хай не получил квалификацию стажера аффилированной Больницы Медицинского университета города Шань из-за его плохих оценок. Так почему же его досье отправили в отдел кадров?

- Янг Хай здесь нет? - донесся из кабинета мужской голос.

-У него в доме важный гость, и он должен развлекать гостя, поэтому он попросил меня принести его досье сюда. Это нормально? - спросил девичий голос.

- Конечно, конечно. Ему просто нужен опыт. С его семейными связями он рано или поздно станет министром в системе здравоохранения. Пожалуйста, позаботься обо мне к тому времени и не дай мне попасть к его рукам.

- Дядя Ма, не смейся надо мной... Тот, который будет заменен...

Нин Тао постучал в дверь, не желая больше слушать этот отвратительный разговор.

- Войдите - сказал мужской голос.

Затем Нин Тао толкнул дверь и вошел в кабинет.

В кабинете находились мужчина и девушка. Как он и предполагал, девушку звали Тан Лин. Этот человек, очевидно, был Ма Фукуань, начальник отдела кадров больницы.

Она был немного удивлен, увидев Тан Лин в кабинете Ма Фукуана, но сохранил спокойное выражение лица и вежливо сказал: "шеф Ма, я Нин Тао, выпускник медицинского университета города Шань. Я здесь, чтобы доложить о своем прибытии."

Ма Фукуань бросил взгляд на Тан Лин, и Тан Лин кивнула.

-Ты и есть Нин Тао? - Ма Фукуань встал и спросиа теплым голосом: - который час?

Нин Тао определенно знал, который час. Он собрался с силами и ответил: "Это... десять часов вечера"

Тон Ма Фукуана оказалось суровым: ”Как ты можешь стоять здесь, когда знаешь, что уже десять часов? Ты опоздал целых на два часа!” - огрызнулся он. "Может, ты будешь опоздать на два часа на операцию в будущем или на свою первую регистрацию?! Это вопрос жизни и смерти! Уходи, нам не нужны люди без чувства дисциплины и порядочности!".

Нин Тао поспешно объяснил: "Начальник Ма, я нахожусь в несколько особом положении..."

- Заткнись!- грубо перебила его Ма Фукуань. -Я не хочу слышать никаких твоих объяснений!

-Как такое может быть?

Нин Тао почувствовал жужжание и боль в голове.

Тан Лин посмотрела на него с ликованием и усмехнулась: "Некоторые люди настолько бесстыдны. Что ты все еще здесь делаешь?"

Взгляд Нин Тао внезапно упал на бланк на столе, и он увидел, что его имя вычеркнуто и заполнено вместо него именем Ян Хая. Он сразу понял смысл разговора, который услышал за дверью. Это он был заменен, и это не имело ничего общего с его опозданием, но было преднамеренным.

- Начальник Ма! - Нин Тао кипел и спрашивал: "Вы отдали мое место Ян Хаю, не так ли? Как вы могли это сделать? Вы должны дать мне убедительное объяснение!"

Тан Лин подошла и взяла сумку Ян Хая, чтобы закрыть форму.

-Кто ты такой? Почему я должен тебе объяснять! Убирайся отсюда, или я тебе все объясню! - прорычал Ма Фукуань, подходя к Нин Тао.

Бах!

Нин Тао почувствовал, что по его голове словно ударили молотком, и внезапно отключился. Он покачнулся и чуть не упал на землю. Ощущение агонии длилось всего секунду, а потом исчезло. Когда зрение вернулось к его глазам, он обнаружил, что все, что он видел, изменилось.

В его видении Ма Фукуань и Тан Лин были завернуты в разноцветный шар ауры, который образовывал поле в форме яичной скорлупы. Разные цвета соответствовали разным частям тела. Кожа имела ауру, как и желудок, печень, толстая кишка и другие органы.

Он увидел, что у него тоже есть аура, и она была довольно странная, наполовину белая, наполовину черная; белая аура выглядела чистой, а черная казалась глубокой и очень тёмный.

Нин Тао почувствовал, как что-то проснулось в его теле.

- Убирайся отсюда! - перед Нин Тао Ма Фукуань толкнул его в плечо. Бац!

Теперь Нин Тао полностью взорвался!

- Сукин сын!- взревел Нин Тао и ударил Ма Фукуана кулаком в лицо.

Бах!

Столкновение между кулаком и лицом заставило нос Ма Фукуана немедленно выйти из сустава, хлынула кровь, и один из передних зубов Ма Фукуана выбило, вылетев с кровью.

"Ах...- крик Ма Фукуаня был пронзителен, как зарезанная свинья.

- Ты придурок! - Нин Тао взревел, как дикий зверь. Прежде чем Ма Фукуань упал на землю, Нин Тао ударил его ногой в живот.

БАМ!

Ма Фукуань был подброшен в воздух, опрокинул стол, а затем упал на землю. Сотовый телефон, папки, ручки, чернила и так далее были разбросаны по всему полу.

Ма Фукуань впал в кому.

"Ах...- Тан Лин закричала и потерял сознание.

Нин Тао посмотрел на двоих на земле, его глаза из холодных стали спокойными. Затем он повернулся и вышел из кабинета. Он собирался уехать из больницы в клинику Чэнь Пиньдао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 4: Небесная клиника - хитрость**

Нин Тао прошел под аркой Садовой улицы и вышел на тихую улицу.

Улица была вымощена синими плитами, отмеченными следами людей, мулов и лошадей. Каждый кусок источал вес истории. Небесная клиника находилась в конце Гарден-стрит. Это был низкий дом, выложенный голубой плиткой, с мхом и плющом, покрывающими его каменные стены, что делало его еще зеленее.

У него не было фасада, только деревянная дверь в каменной стене, и краска на двери почти сошла. Если бы не вывеска с надписью "Небесная клиника" на притолоке, Нин Тао, наверное, подумал бы, что перед ним дом бедного альпиниста.

- Это что, клиника? - Беспомощно спросил Нин Тао.

Оглянувшись на улицу, с которой он пришел, Нин Тао обнаружил, что она пуста. С точки зрения внешнего вида и расположения клиника была обречена на провал, даже если она еще не открылась.

-Ну, раз уж я здесь, мне лучше пойти и посмотреть - Нин Тао утешал себя в своем сердце. Затем он достал ключ, который дал ему Чэнь Пиньдао, вставил его в замок и открыл дверь.

За дверью была комната, дымная и туманная. Он смутно видел, как тихо горела семи звёздочная лампа, но этого было недостаточно, чтобы рассеять дым и полностью осветить зрение Нин Тао.

Ничего, относящегося к Чэнь Пиньдао, не было нормальным, и эта клиника, по-видимому, не была исключением.

Нин Тао глубоко вздохнул и вошел в комнату.

После того как он вошел, дверь клиники медленно и автоматически закрылась, но он этого не заметил.

Это была очень старая комната, около тридцати или сорока квадратных метров, без окон. Столы и стулья, книжные полки и всевозможная утварь, бронзовые треноги, керамические горшки и другие вещи разных размеров были расставлены в беспорядке.

Источником дыма в комнате был огромный бронзовый треножник. Он был в половину роста взрослого человека, а на стороне, обращенной к двери, было человеческое лицо с закрытыми глазами, чертами, но без выражения, которое выглядело странно, но естественно.

Нин Тао осторожно наклонился к бронзовому треножнику и заглянул в него, но не смог разглядеть, что там дымилось.

Нин Тао на время перестал изучать бронзовый треножник. Сделав несколько шагов вперед, он увидел дверь в левой стене. На верхней части двери висела деревянная вывеска с надписью "магазин классики и магических искусств". Затем он обратил свой взор на правой стене. Сквозь дым он увидел дверь в правой стене. На стене тоже висели какие-то слова, но их было трудно прочесть из-за дыма.

Нин Тао сделал несколько шагов вправо, отмахиваясь от дыма. Затем он был поражен словами на стене.

На правой стене дверной перемычки висела вывеска с гравировкой "магазин эликсиров и оборудования", а сама стена была покрыта шокирующими словами, написанными красной краской или кровью.

“Я больше не могу этого выносить!”

"Я схожу с ума!"

"Я хочу быть свободным! Дайте мне свободу, или дайте мне смерть!"

“Я так больше не могу!”

“Я должен придумать способ”

“Aхаха!"

"Чэнь Пиньдао, о Чэнь Пиньдао, ты должен найти лоха, чтобы занять твое место!"

При виде этих слов Нин Тао вдруг вспомнил слова, которые он смутно слышал, когда собирался впасть в кому прошлой ночью — "Наконец-то я свободен! В конце концов, существует божественная справедливость! Хахаха!"

Каким-то образом Нин Тао внезапно вздрогнул. "Этот лох... я?"

Он поспешно достал трансферный контракт Чэнь Пиньдао и открыл его. В контракте не было ничего плохого, и его подпись была хорошо видна.

В контракте не было никаких ловушек!

В этот момент человеческое лицо на бронзовом треножнике внезапно открыло глаза и дым в комнате вернулся к треножнику, как отлив.

Потом контракт в его руке задрожал и изменился!

Белая бумага стала старой и желтой.

Когда взгляд Нин Тао упал на контракт, он с ужасом увидел, что надпись медленно исчезает и появляется новое содержание.

"Договор аренды Небесной Клиники: поздравляем вас с тем, что вы стали владельцем Небесной Клиники. Ежемесячная арендная плата клиники составляет 200 баллов заслуг добрых намерений и грехов злого умысла. Просроченный платеж компенсируется ожидаемой продолжительностью вашей жизни. Год жизни стоит одного очка. Этот контракт был связан с вашей душой до самой смерти тела и души."

Подпись Нин Тао стояла в правом нижнем углу договора аренды.

Нин Тао вдруг понял, что Чэнь Пиньдао обманул его!

-Если я не заплачу достаточно за эту квартиру, я заплачу за нее своей жизнью. Год жизни стоит только одного очка. Если клиника не откроется в течение месяца, сколько арендной платы будет платить моя жизнь? Ты шутишь? Ты продолжай, Я ухожу! - Нин Тао становился все злее и злее, схватил контракт и разорвал его!

Треск!

Пакт души раскололся надвое и упал на пол.

Однако в этот момент тело Нин Тао выглядело так, словно его тоже разрезали надвое, и вся его кровь, казалось, пролилась на пол. Чувство, более мучительное, чем смерть, охватило каждый нерв его существа. Он не мог удержаться ни секунды и упал прямо на пол.

Контракт души, разорванный надвое, соединился в воздухе и слился в один. Он приземлился прямо в раскрытую правую руку Нин Тао без единой трещины.

Затем боль Нин Тао исчезла. Она пришла и ушла быстро, и все вернулось в норму.

Нин Тао поднялся с пола. Странная вещь, которая только что произошла с ним, показала, что у него не было выбора, кроме как открыть клинику, чтобы заработать на аренду.

В чем заслуга добрых намерений?

В чем заключался грех злого умысла?

Нин Тао задумался, его глаза искали ответы. Вскоре он увидел на столе маленький белый фарфоровый флакончик, под которым лежал листок бумаги.

Подошел Нин Тао.

Прежде чем он успел рассмотреть содержимое фарфорового флакончика с надписью от руки "первичные эликсиры", он увидел на листке бумаги напечатанное сообщение.

Он был оставлен ему Чэнь Пиньдао, сказав:

"Мне очень жаль, молодой человек. Я должен был это сделать. Я культиватор, и мое даосское имя - даосский Небесный пес. Я застрял в этой клинике более чем на 2000 лет. Ты, как и я, имеешь добрые и злые духовные корни и находишься в совершенном равновесии. Можешь не сомневаться. Я уверен, что ты видел свою врожденную ауру. Другие красочные, но твои черно-белые. Я не знаю точной истории клиники. Хотя она и называется клиникой, ее создание проследить не удалось. Я также был одурачен, чтобы стать его владельцем.

Он будет взимать с тебя добрую и злую стоимость ежемесячно в качестве арендной платы, и если ты превысишь срок, твоя жизнь будет компенсирована. Я всегда не мог заработать достаточно арендной платы, поэтому моя жизнь становится короче. Я не думаю, что смог бы прожить без тебя дольше. Так называемая ценность добра и зла-это заслуга доброго намерения и грех злого намерения. Заслуга доброго намерения - это заслуга того, что люди, питающие добрые мысли, делают что-то хорошее; грех злого намерения относится к греху, что люди, питающие злые мысли, делают что-то плохое. Ты должны заслужить награду добра и зла от людей.

Бамбуковые полочки на книжной полке - это бухгалтерские книги клиники, которые могут вычислить добрую и злую ценность людей; тренога в середине комнаты-это тренога добра-зла. Пока ты пишешь рецепт договора и просишь одного подписать его, треножник автоматически извлекает из него ценность добра и зла.

Значит, ты должен сделать это в клинике. Ключ был сделан из железа, и ничто в мире не может его уничтожить. Ты должен носить его с собой, поэтому, где бы ты ни был в мире, ты можешь просто нарисовать замок своей кровью на стене или на двери, а затем ты можешь вернуться в клинику, когда откроешь дверь ключом.

Во флаконе находятся мои последние пять основных эликсиров. Он используется в сочетании с рецептурным пактом, способным излечить все, кроме самых смертельных болезней простых людей. Это подарок для тебя. Ящик содержит формулу и метод очистки первичных эликсиров, и ты можешь сделать это самостоятельно, когда ты освоишь магию эликсиров в медицинской книге.

В клинике есть две двери. Один из них - магазин классики и магических искусств, а другой - магазин эликсиров и оборудования. Я не был в них, так что я не знаю что в них.

Наконец, не думай, что ценность добра и зла легко заработать, люди, которые не являются великим добром или великим злом, имеют очень мало ценности добра или зла. Скажем так, мы все говорим, что спасти свою жизнь лучше, чем построить семиэтажную пагоду для Бога, поэтому спасение чьей-то жизни должно быть большой заслугой. Но на самом деле спасение жизни стоит только семи баллов заслуги благого намерения. Это важно для твоей жизни. Имей это в виду."

Оно было подписано "Никогда больше не увижу тебя, стыдно, Чэнь Пиньдао".

-Я не верю, что ты стыдишься себя!

Через некоторое время Нин Тао немного успокоился. Он открыл ящик стола и увидел формулу и метод очистки основного эликсира, который оставил Чэнь Пиньдао. Он осмотрел его, но не смог разобрать, что это такое. Затем он откупорил маленький фарфоровый флакончик и высыпал таблетки. Действительно, там было всего пять крошечных бронзовых таблеток с тонким запахом, которые больше походили на частицы металла, чем на эликсиры.

После этого Нин Тао положил первичные эликсиры обратно в маленький фарфоровый флакончик, положил его в ящик и, наконец, тщательно закрыл ящик. Для него теперь это была не маленькая бутылочка лекарства, а дополнительная жизнь!

Затем Нин Тао перевел взгляд на бронзовый треножник рядом со столом, лицо которого все еще смотрело на него.

Это был треножник добра и зла.

Нин Тао вспомнил дым, когда он впервые вошел. Он осторожно подошел к краю треноги и заглянул внутрь.

В треножнике добра и зла не было ничего, кроме каких-то странных линий, похожих на бесчисленные реки на земле, пересекающиеся и собирающиеся на дне.

Нин Тао перевел взгляд с треноги на книжную полку, где не было никаких книг, кроме бамбуковых листков. Это должен быть гроссбух Небесной клиники.

Нин Тао подошел к книжной полке и взял бамбуковые листки. Он был тяжелым, и от него пробирало до костей. Очевидно, он был сделан не из обычного бамбука.

Он развернул бамбуковые листки, и сразу же появилось содержимое: "опись клиники неба выглядит следующим образом: заслуга благого намерения: ноль; грех злого намерения: ноль; от следующего срока оплаты аренды: 29 дней и 12 часов."

29 дней и 12 часов! Это было его время!

Чэнь Пиньдао был культиватором, у которого была долгая жизнь, но он почти сошел с ума и попытался убежать, потому что его жизнь была нарисована. Положение Нин Тао было еще хуже. В конце концов, он был всего лишь обычным человеком, с несколькими десятилетиями жизни, и месячная рента могла исчерпать его жизнь!

Затем Нин Тао положил на Книжную Полку медицинскую книгу бамбуковых слипов. "Теперь, когда я не могу избавиться от него, я начну свою новую жизнь здесь! Чэнь Пиньдао, ты смог управлять клиникой, но я могу! - сказал он с выражением стойкости в глазах.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 5: Магия врачебного мастерства**

Нин Тао потребовался большая часть дня, чтобы привести в порядок Небесную клинику. Беспорядочная куча бутылок и банок была расставлена в полном порядке. Кровавое граффити, написанное Чэнь Пиньдао на правой стене, также было убрано без следа.

Во время уборки Нин Тао попытался открыть двери на стенах с обеих сторон, но ему это не удалось. Бухгалтерская книга клиники подсказала ему, что для того, чтобы открыть дверь, требуется 5000 пунктов достоинств доброго намерения и грехов злого намерения. В общей сложности открытие двух дверей обошлось бы в 10 000 баллов, что было более чем четырехлетней арендной платой за клинику. Нин Тао пришел к выводу, что это вовсе не Небесная клиника, а зловещая клиника!

"Неудивительно, что Чэнь Пиньдао никогда не входил в эти два магазина. Как он мог иметь достаточно хороших и плохих ценностей, чтобы открыть две двери, когда клиника близка к банкротству под его управлением?"- Со вздохом подумал Нин Тао.

Приведя себя в порядок, Нин Тао принялся изучать содержимое клиники и безымянную медицинскую книгу, которую дал ему Чэнь Пиньдао. Он должен был заработать 200 добрых и злых ценностей за аренду этого месяца, когда у него было только пять основных эликсиров, которые не позволяли ему потерпеть неудачу ни разу. Поэтому он должен был знать клинику и все о ней, прежде чем сможет открыть ее. Только так он мог сделать это.

Нин Дао постепенно погрузился в безымянную книгу. Он не уходил, пока не почувствовал голод. Было уже темно.

Под покровом ночи город Шан пылал светом, выглядя более процветающим, чем днем.

Нин Тао перекусил в забегаловке на улице и направился в школу. Он почти забыл, что произошло утром, когда он провел день в клинике и изучал безымянные медицинские книги. Теперь плохие вещи вернулись к нему. Он волновался, но, подумав, почувствовал облегчение. Боялся ли он быть исключенным из школы, когда ему оставалось всего 29 дней? Он не жалел наезд на Ма Фукуань. Даже если все начнется сначала, он все равно сделает то же самое!

На улицах было полно народу.

Навстречу Нин Тао шла молодая женщина с чемоданом. На ней была белая футболка, светло-голубые джинсовые шорты и пара кроссовок New Balance. У нее были короткие волосы, около 1,75 метра в высоту, тонкая талия и длинные ноги, источающие привлекательную ауру молодости. Но она не была нежной и милой женщиной. Она шла, как солдат, с прямой спиной и высоко поднятой головой. Кроме того, в ее глазах не было никакой мягкости, только немного ярости.

Таких женщин, как она, было немного, поэтому Нин Тао не удержался и бросил на нее еще один взгляд.

Коротко стриженная женщина резко остановилась и слегка встряхнулась. В течение секунды или двух ее нормальное лицо внезапно побледнело и потеряло свой цвет.

Нин Тао немедленно насторожился и сосредоточил свою волю на бровях в соответствии с тем, как он только что узнал из этой безымянной медицинской книги. В мгновение ока из глубины середины его лба распространилось покалывание, а глаза и нос, казалось, "проснулись", когда в ноздри хлынули тысячи неуловимых запахов. В безымянной медицинской книге техника обоняния означала анализ запаха вещей, в то время как в традиционной китайской медицине это был слух. Маленький эликсир Нирваны Чэнь Пиньдао и культивация, которую он дал Нин Дао, фактически пробудили его способность обонять, поэтому он мог использовать его после того, как овладел методом.

В то же время Нин Тао увидел красочную ауру коротко стриженной женщины, с разными цветами, соответствующими различным частям тела. Это была техника заглядывания в безымянную медицинскую книгу— постановка диагноза путем наблюдения за аурой пациента.

В этот момент коротко стриженная женщина вдруг споткнулась и упала на землю.

Нин Тао бросился к ней и обнял за талию, чтобы поддержать. Он только что получил представление о состоянии молодой женщины, осмотрев ее и понюхав.

Однако, прежде чем он успел заговорить, коротко стриженная женщина мгновенно подняла руку и попыталась ударить его.

Нин Тао схватил ее за запястье и сказал: "У вас опасно низкий уровень сахара в крови. Не двигаться! Вы должны уменьшить давление на сердце. И вы были сильно ранены и еще недостаточно хорошо себя чувствуете."

В глазах коротко стриженной женщины мелькнуло удивление.

Таков был диагноз Нин Тао по виду и запаху. Мало того, что Нин Тао знал ее низкий уровень сахара в крови, но также знал, что у нее было огнестрельное ранение! Он тоже был удивлен, но не показал этого на лице. В данный момент он полностью вошел в роль врача. Неважно, кто был болен, в его глазах у них была только одна личность— больной.

Нин Тао обнял женщину за талию и помог ей сесть в кресло на обочине дороги: “Посидите здесь немного, а я принесу вам что-нибудь с высоким содержанием сахара” - cказал он.

Коротко стриженная женщина кивнула головой в сторону Нин Тао.

- Помните, не двигаться. Я скоро вернусь, - добавил Нин Тао, быстро бегом направляясь к супермаркету.

Через несколько минут Нин Тао вернулся и вручил коротко стриженной женщине дымящуюся чашку ароматного чая с молоком и два кусочка шоколада.

- Спасибо вам, - коротко стриженая женщина говорила немного устало. После этого она стала пить чай с молоком и есть шоколад. После нескольких глотков горячего чая с молоком настроение у нее явно поднялось.

-Как вы себя чувствуете? Хотите вызву для вас скорую? - заботливо спросил Нин Тао.

Коротко стриженная женщина покачала головой и ответила: "Нет, сейчас я чувствую себя лучше. Простите за то, что я... Я не знала, что вы мне помогаете."

Нин Тао улыбнулся ей и сказал: "Ничего страшного."

-Кстати, как вы узнали, что у меня гипогликемия и я сильно пострадала? - спросила коротко стриженная женщина, глядя прямо на Нин Тао.

- Я врач - коротко ответил Нин Тао. -Ну, если вы в порядке, мне пора идти. Отныне вам нужен регулярный график и диета.

- Как вас зовут? - спросила женщина.

Нин Тао просто посмотрел на нее и улыбнулся, не называя своего имени. Он не хотел, чтобы его связывали с женщиной с огнестрельным ранением.

Было что-то странное в глазах коротко стриженной женщины, когда она смотрела на спину Нин Тао.

Вернувшись в школу, Нин Тао намекнул своему однокласснику о том, что его беспокоит, и узнал, что никто в школе не знал, что он ударил Ма Фукуана, или даже что его место занял Ян Хай.

Он понял это, поразмыслив некоторое время. Ма Фукуань был подкуплен Ян Хаем, прежде чем он уступил свое место Ян Хаю, что не должно быть известно другим. Если Ма Фукуань расскажет в школе о том, что Нин Тао избил его, или вызовет полицию, подкуп станет очевидным.

- Ладно, я просто сделаю вид, что ничего не произошло, - сказал себе Нин Тао, и его настроение улучшилось. Затем он направился в здание лаборатории. Он собирался собрать вещи и переехать в клинику.

Внезапно зазвонил его сотовый.

Нин Тао достал свой телефон, посмотрел на определитель номера и ответил: "Привет, Чоппер, это Нин Тао. Что случилось? Иди вперед."

Чоппер был прозвищем Гэ Мина, друга детства Нин Тао. Он бросил школу и нарезал овощи в столовой компании. Нин Тао не знал, кто дал Гэ Мину это прозвище. Многие люди называли его Чоппер, как и Нин Тао. Они жили в одной общей общине и были в таких хороших отношениях, что собирались вместе каждый праздник.

- Тао, у тебя были какие-нибудь неприятности? - в трубке послышался голос Гэ Мина, нервный и озабоченный.

Нин Тао был озадачен и удивлен вопросом Гэ Мина: “Откуда ты взял... А почему ты спрашиваешь?"

-Когда я сегодня вернулся с работы, то увидел, как большая толпа стучится в твою дверь и спрашивает, где ты находишься, - ответил Гэ мин. - Парень в " БМВ " спросил, не видел ли я тебя, и я ответил, что нет. Он также спросил меня, знаю ли я, куда ты ходил, и я ответил, что не знаю."

Нин Тао догадался, кто был тот парень в БМВ. Это был Ян Хай.

- Тао, скажи что-нибудь. Я беспокоюсь за тебя. Где ты сейчас?

- Чоппер, держись от этого парня и всего этого подальше. Я в порядке - Нин Тао утешил его.

- Серьезно?

-Да, я серьезно. Люди, о которых ты говорил, вероятно, были теми, кто хочет, чтобы я увидел пациента, - солгал Нин Тао.

- Ладно, давай я расскажу тебе кое-что интересное.

-В чем дело?

- У моего босса сегодня в офисе случился инсульт, и кто-то даже вызвал скорую. О, это скорая помощь из больницы при Медицинском университете города Шань.

Гэ мин начал с большим интересом пересказывать историю своего босса: "Позже его жена пришла в компанию со своим адвокатом, и они сказали, что она хочет, чтобы мой босс передал компанию ей. Она-вторая жена моего босса. Многие коллеги говорят, что это его возмездие. У моего босса есть только одна дочь, которую он породил со своей бывшей женой. Его дочь живет в другом городе, она должна скоро приехать сюда. Я думаю, что завтра в компании начнется дерьмовая битва за поместье влиятельной семьи. Ха-ха! Прям как сериал заинтригованный, не правда ли?!”

Нин Тао это совершенно не интересовало: “Это дело богатой семьи. Какое это имеет отношение к обычным людям вроде нас... - Прежде чем он успел закончить фразу, что-то пришло ему в голову. - О, Чоппер, ты только что сказал, что кто-то в твоей компании сказал, что происходящее с твоим боссом был его возмездием. Что это значит?

- Мой босс начинал с недвижимости. Он-черносотенный бизнесмен, который насильно разрушил много домов. Я слышал, что однажды он вывел из строя человека в результате принудительного сноса. Сколотив состояние, он возненавидел свою бывшую жену, считая ее некрасивой. Затем он передал свою собственность, прежде чем вынудить свою бывшую жену развестись с ним. Разве это не его возмездие за все плохое, что он сделал?

- Ха-ха, у меня появилась отличная идея! - Нин Тао рассмеялся.

- О чем ты говоришь?

- Чоппер, помоги мне узнать, где живет дочь твоего босса. Мы встретимся на площади Освобождения, и ты отведешь меня к дочери своего босса - сказал Нин Тао.

- Отвезти тебя к дочери моего босса? - спросил Гэ Мин с удивлением и любопытством в голосе, -Тао, что ты собираешься делать?

- Не спрашивай. Отведи меня к ней. Это важно для меня - сказал Нин Тао.

- Хорошо, я наведу кое-какие справки. Увидимся на площади Освобождения.

После этого он повесил трубку.

Нин Тао повернулся и направился к школьным воротам, даже не успев забрать свои вещи.

- Нин Тао! - голос позади него вдруг сказал:" Стой!"

...

...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 6: Свирепый тигр в овечьей шкуре**

Это был Ян Гай, который спросил Нин Тао остановить. Рядом с ним стояли четверо свирепого вида молодых людей, все с татуировками, которые явно не были хорошими людьми.

Нин Тао догадался из своего телефонного разговора с Гэ Мингом, что Ян Хай пытался приставать к нему с кучей хулиганов. Но он не ожидал, что его найдут, как только он повесит трубку. Случись бы это до вчерашнего дня, он мог бы повернуться и убежать. Теперь он не будет прятаться, даже не думает об этом.

Нин Тао посмотрел на Ян Хая с яркой улыбкой на лице и спросил: "Ян Хай, мой старый одноклассник, о чем ты хочешь со мной поговорить?"

-О чем я хочу с тобой поговорить? - Ян Хай усмехнулся. -Ты знаешь, что натворил!

Нин Тао пожал плечами и сказал: "Я сделал много чего. О чем ты именно говоришь?"

- Черт возьми, вчера ты порекомендовал мне отель любви, а потом позвонил директору Тану, чтобы рассказать об этом! - прогремел Ян Хай - пока я был в ванной с Тан Лин, ее отец пинком распахнул дверь!

Нин Тао потерял дар речи от того, что сказал Ян Хай.

-Ты рекомендовал мне тот отель. Если ты не сказал об этом директору Тану, то кто это сделал? - рявкнул Ян Хай, и его взгляд стал холоднее - и не только это. Ты еще смеешь бить господина Ма!

Улыбка на лице Нин Тао исчезла, и его голос стал ледяным: “Теперь, когда ты сам упомянул об этом, давайте поговорим. Ты подкупил Ма Фукуана, чтобы занять мое место. Что ты собираешься с этим делать?"

Ян Хай был ошеломлен на мгновение. Он никогда не думал, что когда он приведёт четырех хулиганов, чтобы прийти к Нин Тао и устроить неприятности, Нин Тао хочет решить вопрос о конфликте. А Нин Тао вообще не показывал страха и не хотел смягчить ситуацию.

- Ты что, оглох? - голос Нин Тао стал холоднее, - Я тебя спрашиваю, как ты собираешься справиться с этим делом?

- Хахаха... - Ян Хай сердито рассмеялся. - Черт тебя побери, ты что, ударился с головой что ли? Ты действительно думаешь, что я не смогу победить тебя, потому что мы в кампусе? Ребята, бейте его!

Четверо татуированных мужчин набросились на Нин Тао.

Нин Тао повернулся и побежал.

- Петушок! - с ревом Ян Хай побежал за Нин Тао.

Нин Тао побежал не к школьным воротам, а к лесу возле детской площадки. Он намеренно замедлил шаг и оглянулся, пробежав некоторое время, на случай если Ян Хай и четверо татуированных мужчин отстали слишком далеко, чтобы догнать его.

Войдя в лес, Нин Тао остановился на лесной поляне.

Ян Хай и четверо татуированных мужчин погнались за ним в лес. Четверо татуированных мужчин быстро разошлись и перекрыли все пути к отступлению.

Ян Хай подошел к Нин Тао с холодной улыбкой на лице: “Тебе есть куда идти? Куда убежишь?"

В тот момент, когда эти слова были произнесены, Нин Тао ударил Ян Хая по лицу.

Чмок!

От дерева донесся звонкий шлепок.

Ян Хай замер на секунду, прежде чем непроизвольно прикрыл лицо рукой и в ужасе посмотрел на Нин Тао. В его голове стоял вопросительный знак размером с яйцо. "Как этот парень посмел без колебаний дать мне пощечину, когда я взял четырех человек? - он задумался.

Четверо татуированных мужчин мгновенно бросились на Нин Тао.

Нин Тао поднял ногу и пнул татуированного мужчину в живот, который бросился на него спереди. С глухим стуком мужчина был отброшен назад и сильно ударился спиной о дерево, прежде чем упасть на землю.

Другой татуированный мужчина обнял Нин Тао сзади.

Нин Тао вскинул голову и ударил его затылком в нос. Из носа мужчины текла кровь, как из крана, и он с болью отпустил Нин Тао. Нин Тао развернулся и ударил его ногой в живот. Он упал на землю и проскользил несколько шагов назад, прежде чем остановился, так и не поднявшись.

Двое других татуированных мужчин, которые собирались прыгнуть на него, остановились и испуганно посмотрели на Нин Тао.

Но в следующую секунду, Нин Тао прыгнул прямо перед ними...

Бах, бах, бах!

Двое татуированных мужчин упали, у всех начали появляться синяки.

Ян Хай был совершенно ошарашен.

Он думал, что это будет группа волков, сражающихся с овцой, но неожиданно овца оказалась свирепым тигром в овечьей шкуре!

Нин Тао подошел к Ян Хаю, его глаза были суровыми.

- Отойди от меня! - Ян Хай испугался и отступил назад. Через несколько шагов он споткнулся о камень и упал.

Нин Тао сделал шаг вперед и тяжело наступил на жизненно важную область между ног Ян Хая.

- Ах - Ян Хай немедленно испустил крик и завыл, "не наступай на это... Он сломается, он сломается...".

Вдруг луч фонарика мелькнул среди деревьев, и чей-то голос крикнул: "Кто там? Из какого ты класса? Выходи!"

Это была школьная охрана.

Затем Нин Тао поднял ноги между ног Ян Хая и ушел в другом направлении.

Нин Тао успокоился, когда вышел из леса. Оглядываясь назад, он думал, что это было довольно фантастично.

- Чэнь Пиньдао просто дал мне немного развития, и я стал таким сильным. Стану ли я сильнее, если встану на путь совершенствования? - подумал Нин Тао. - Я хочу быть культиватором!

После окончания школы Нин Тао взял такси до Гарден-стрит. Он мог бы открыть дверь ключом и вернуться в клинику, но для этого требовалась его кровь. Так как для этого не было места, и он не видел в этом необходимости, он отказался от короткого пути.

Вернувшись в клинику, Нин Тао нашел небольшую деревянную шкатулку и наполнил ее бухгалтерской книгой, бамбуковыми листками, пузырьками с лекарствами, этикетками рецептов и другими вещами. Это может быть аптечка, принадлежащая одному из владельцев клиники. Он был подходящим по размеру и необычным. Она была сделана из розового дерева, но тяжелее, чем железный ящик такого же размера. Нин Тао постучал по деревянному ящику чем-то острым, но на нем не осталось и следа!

Через полчаса Нин Тао был на площади Освобождения.

Это было незадолго до того, как появился Гэ мин. Он был немного полноват, с безобидным круглым лицом.

Нин Тао подошел к нему и спросил: "Ты выяснил то, о чем я просил тебя спросить?"

-Ты не сказал мне, что собираешся делать с дочерью моего босса. Сначала скажи мне - спросил Гэ мин и замер.

-Я собираюсь лечить ее отца - ответил Нин Тао.

Гэ Мин был ошеломлен и на мгновение растерялся: “Тао, ты сбиваешь меня с толку. Я знаю, что ты студент-медик, и я могу понять, что ты можешь лечить моего босса, но что ты хочешь от ее дочери?"

- Его жена хочет, чтобы он умер прямо сейчас. Я уверена, что смогу вылечить его, но мне нужно, чтобы его дочь отвезла меня к нему, придурок, - ответил Нин Тао.

- Блестяще! - Усмехнулся Гэ мин. -Пойдем со мной, и я отвезу тебя в ее отель.

Нин Тао последовал за ним и небрежно спросил: "Ты купил машину?"

- Да, - гордо ответил Гэ мин. -Теперь у меня есть машина. Моя следующая цель - найти девушку.

Нин Тао улыбнулся, искренне радуясь за Гэ Мина.

На стоянке Гэ мин открыл потрепанный "Вулинг Саншайн" и сел за руль. Затем он посмотрел на Нин Тао, который был в оцепенении и закричал: "Что ты там делаешь? Садись в машину!"

Нин Тао сел на пассажирское сиденье и неискренне польстил: "Хорошая машина."

- Эй, конечно, это хорошая машина. Это стоило мне 5000, - сказал Гэ мин, поворачивая ключ и заводя машину.

Через две минуты "Вулинг Саншайн" наконец тронулся и направился к отелю.

У Нин Тао было много мыслей в голове, но он не мог сказать ни слова. Он только пробормотал себе под нос: "Если женщина влюбится в Гэ Мина из-за этой машины, значит, у нее что-то не в порядке с глазами!"

По дороге Гэ Мин передал Нин Тао свой мобильный телефон и сказал: "В альбоме есть фотография дочери моего босса. Посмотри, вдруг мы не узнаем ее, даже если столкнемся с ней позже."

Нин Тао открыл телефонный альбом, и на экране появилась фотография молодой женщины.

Женщина на фотографии была одета в спортивные шорты, майки и боксерские перчатки. Она была высокой и имела длинные ноги, с явным мышечным тонусом и четкостью, что не лишало ее женской красоты, но придавало ей чувство доблести и силы. К сожалению, так как это был профиль, плюс волосы, чтобы покрыть часть ее лица, Нин Тао не мог разглядеть ее лицо полностью.

Каким-то образом Нин Тао почувствовал, что знаком с женщиной на фотографии. Но эта идея была быстро отвергнута. Как он мог встретиться с дочерью Цзян Илуна?

-Ее зовут Цзян Хао, - представился Гэ мин. - Парень, который дал мне фотографию, сказал, что она похожа на полицейского. Она живет со своей матерью в Бейду и редко приезжает сюда. Кстати, моего босса зовут Цзян Илун, а его нынешнюю жену-Цзоу Юмэй. Затем он добавил: "Тао, заправь мою машину бензином на 100 юаней позже. Я потратил все свои деньги на машину."

Нин Тао на мгновение потерял дар речи.

Вулинг Саншайн проехал полгорода и остановился перед гостиницей "Семь дней".

К удивлению Нин Тао, будучи дочерью миллиардера, Цзян Хао остановился в таком дешевом отеле.

Без каких-либо вопросов или регистрации на стойке регистрации отеля, Гэ Мин взял Нин Тао прямо через вестибюль и в лифт, а затем пришел в номер Цзян Хао.

-Я не уверен, что эта хорошая идея, - сказал Гэ Мин. Он немного нервничал без всякой причины.

В отличие от Гэ Мина, Нин Тао не испытывал никакого напряжения. Он протянул руку и без колебаний постучал в дверь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 7: Злая Женщина**

Когда дверь открылась, в поле зрения появилась молодая женщина в домашнем халате.

- Это Вы?

Коротко стриженная женщина и Нин Тао почти говорили в один голос.

Какое совпадение! Нин Тао никогда не думал, что Цзян Хао была женщиной, которая почти упала в обморок, и он помог ей на улице. Неудивительно, что при взгляде на фотографию у него возникло ощущение дежавю. Если бы у Цзян Хао были короткие волосы, как сейчас, он бы узнал ее с первого взгляда на ее фотографию.

- А ты знаешь... знаете друг друга? - удивленно спросил Ге Мин.

- Мы встретились на улице, - Нин Тао улыбнулся и поприветствовал:" Здравствуйте, Мисс Цзян."

Цзян Хао внезапно схватила Нин Тао за воротник и рявкнула: "Кто ты, черт возьми? Откуда ты знаешь, что я здесь?"

Очевидно, случайная встреча на улице и внезапное появление тронули ее чувствительные нервы как женщины-полицейского.

- Мы поговорим об этом по дороге. Сейчас я пощупаю ваш пульс и осмотрю вас, - сказал Нин Тао и схватил Цзян Хао за запястье.

Цзян Хао боролся, но не мог избавиться от крепкой руки Нин Тао!

На самом деле, ощущение пульса было просто прикрытием.

Нин Тао довел свою волю до сердцевины бровей в соответствии с тем, как он узнал из безымянной медицинской книги. После покалывающей боли он увидел Цзян Хао, испускающего разноцветные ауры, и все запахи Цзян Хао заполнили его ноздри.

Почти без паузы Нин Тао открыл рот и сказал: "Мисс Цзян, мой диагноз заключается в том, что у вас не только гипогликемия, но вы также недавно получили огнестрельное ранение в спину. Если бы пуля сдвинулась на два сантиметра в сторону, вы был бы мертви. "

Цзян Хао был шокирован этим диагнозом. Она действительно получила огнестрельное ранение на работе, но как он мог знать, когда ее мать даже не знала об этом?

Еще больше ее ошеломило то, что Нин Тао сказал дальше.

- Ваш ужин сегодня - бифштекс с черным перцем, брокколи и ванильным мороженым, - продолжал Нин Тао, - к сожалению, у вас гастрит из-за неправильного питания. У вас было много болей в животе в последнее время?

- Как же так... - Цзян Хао была слишком потрясена, чтобы говорить.

Нин Тао отпустил запястье Цзян Хао и сказал: "Мисс Цзян, я не люблю делать все окольным путем. Будем откровенны, я очень особенный врач. Я здесь, потому что надеюсь, что вы отвезете меня к своему отцу и даёте мне шанс вылечить его. В свою очередь, я заставлю его встать на колени и извиниться перед вашей матерью и загладить вину перед всеми людьми, которых он обидел."

Цзян Хао ничего не сказала, но смотрела прямо на Нин Тао, словно пытаясь увидеть его насквозь. На самом деле, Нин Тао не нужно было объяснять, что он был специальным врачом, потому что он никогда не вел себя как нормальный человек в глазах Цзян Хао.

- Госпожа Цзян, - добавил Нин Тао, - если мне не удастся вылечить вашего отца, я буду в вашем распоряжении. Но если вы не дадите мне шанса, то вы и ваша мать не сможете развязать этот узел. Знаете, жена вашего отца Цзоу Юмэй делает все, чтобы твой отец умер и потом получит свое наследство."

-Тогда чего же ты хочешь от меня? - спросил Цзян Хао.

Нин Тао вздохнул с облегчением и ответил: "После этого дела, пожалуйста, дайте моему другу повышение и повышение зарплаты."

Бах!

Цзян Хао захлопнула дверь.

Гэ Мин тяжело вздохнул и сказал: "Я знал, что это произойдет. Она даже не знает нас. О, откуда ты ее знаешь..."

Внезапно из-за двери раздался голос Цзян Хао: "Подожди минутку, я переоденусь."

Нин Тао просиял и сказал: "Чоппер, я не буду заправлять твою машину, ты просто жди повышения и повышения зарплаты."

Гэ Мин не находил слов.

Через час они прибыли в филиал больницы Медицинского университета Шан-Сити.

Нин Тао ждал возле частной палаты с незнакомым молодым человеком.

Этим молодым человеком был Цзоу Юйлинь, который был младшим братом Цзоу Юмэй и также директором по маркетингу компании Цзян Илуна. Нин Тао узнал кто он такой от Гэ Мина, который ушел, как только увидел Цзоу Юйлиня в больнице.

Вскоре после того, как Цзян Хао вошла в палату, она поссорилась с Цзоу Юмэй.

- Ты его дочь, я это знаю, - воскликнула голос Цзоу Юймэя. -Но ты когда-нибудь видела его все эти годы? Ты когда-нибудь заботились о нем, когда он болел? Нет, ты нет. Это была я, кто заботилась о нем. Это я, понимаешь!"

- Разве мы с отцом были бы такими, если бы ты не разрушила нашу семью? - возразила Цзян Хао. -Как ты смеешь говорить, что я его не видела? Это касается только его и меня, а не тебя! Ты не имеешь права проповедовать мне!

- Цзян Хао, ты вернулась, чтобы сражаться со мной? - Цзоу Юмэй вдруг заголосила. - Илун, ты еще не умер, а твоя добрая дочь издевается надо мной. Как я могу жить без тебя... Ох-ох...

- Хватит! Мой отец еще не умер, не плачь, как будто ты на его похоронах! - огрызнулась Цзян Хао.

-Илун, ты это слышал? Это твоя хорошая дочь. Ты еще не умер, а твоя дочь говорит, что я плачу, как на твоих похоронах! - разглагольствовала Цзоу Юмэй.

Нин Тао вздохнул в своем сердце: "Цзян Илун, это то, чего ты заслуживаешь. Твоя собственная дочь отреклась от тебя, а твоя нынешняя жена хочет, чтобы ты умер и унаследовала свое наследие. Что толку делать столько плохих вещей, чтобы заработать столько денег?"

-Я не хочу с тобой спорить. Доктор Нин, пожалуйста, входите, - раздался голос Цзян Хао из палаты.

Нин Тао потянулся к дверной ручке.

Внезапно Цзоу Юйлинь остановил его и злобно спросил: "Чего ты хочешь?"

- Я друг Мисс Цзян, я врач, и Цзян Хао попросила меня проверить ее отца - ответил Нин Тао.

- Доктор? - сказал Цзоу Юйлинь, его лицо резко потемнело. "Это больница с врачами. Ты не нужен моему шурину. Держись от этого подальше."

Понимая что не обязана быть с ним вежливом, Нин Тао сказал: "Нуждается ли Мистер Цзян в моем лечении или нет, зависит не от меня или твоей сестры, а от Мисс Цзян. Кто ты такой? Ты в состоянии остановить меня?"

Цзоу Юйлинь был ошеломлен. Он понятия не имел, что посторонний человек осмелится так с ним разговаривать.

Пока он тупо смотрел на него, Нин Тао оттолкнул его руку и вошел в палату.

В комнате были только Цзян Хао и Цзоу Юмэй, без специальных медсестер. В соответствии с ситуацией Цзян Илун, он должен был быть в реанимации сейчас, но Цзоу Юмэй назначила ему только частную палату, которая была только немного лучше, чем обычная палата. Ее злые мотивы были совершенно ясны.

Это был первый раз, когда Нин Тао увидел Цзоу Юмея. Она была очень молода, чуть за тридцать, с красивым лицом и горячим телом. Женщина, которая могла подцепить Цзян Илуна, была, безусловно, красива.

Цзян Илун, лежа на больничной койке, выглядел очень сильным, со свирепым лицом. Он совсем не был похож на отца Цзян Хао. Его глаза были закрыты, и Нин Тао не знал, находится ли он в коме или спит.

В этот момент Цзоу Юйлинь внезапно протянул руку и схватил Нин Тао, пытаясь вытащить его, но Нин Тао был удивительно силен, что он вырвался из руки Цзоу Юйлиня и почти заставил его упасть на землю.

Цзоу Юмэй сердито воскликнула: "Кто ты? Убирайся!"

Нин Тао уже стоял рядом с Цзян Хао.

- Это доктор, которого я привела, - сказала Цзян Хао. -Я хотела, чтобы доктор Нин поставил диагноз моему отцу, чтобы я мог подтвердить его состояние."

- Нет! - без колебаний отказалась Цзоу Юмэй., - это больница, и здесь есть свои врачи. Ты можешь попросить любого врача подтвердить состояние твоего отца. Но я не позволю неизвестному врачу увидеть моего мужа!

- Он мой отец! Я имею право попросить любого врача подтвердить его состояние! - Цзян Хао сердито сплюнула. - Вы поместили моего отца в такую палату и остановили врача, которого я принесла. Что вам надо? Вы хотите, чтобы он умер как можно скорее, а затем забрать свое наследие?

- Ты...- губы Цзоу Юмея задрожали от гнева.

-Ты что? - воскликнула Цзян Хао... - Я его дочь. Я его кровь, я имею на это право!

- Цзян Хао, как ты можешь так разговаривать с моей сестрой? - сказал Цзоу Юйлинь с невозмутимым лицом. -Она же твоя мать!

- Кто ты такое вообще? Убирайся отсюда к чертовой матери! - взвизгнула Цзян Хао, указывая на дверь.

Цзоу Юйлинь кипел: "Цзян Хао, ты зашла слишком далеко! Я твой дядя!"

Нин Тао внезапно повернулся, схватил Цзоу Юйлиня за плечо и вытолкнул его, так называемого дядю, из палаты.

Цзоу Юйлинь, шатаясь, вышел за дверь и наткнулся на человека. Оба потеряли равновесие и упали на землю.

К несчастью, это был Тан Лин.

- Нин Тао, ты-ублюдок! - Тан Лин была полностью напугана. Нин Тао не ожидал, что Цзоу Юйлинь собьет ее с ног!

Встреча с Тан Лином была головной болью для Нин Тао. "Пациенту нужна спокойная обстановка, а ваши ссоры повлияют на него и усугубят его состояние, - сказал Нин Тао. Госпожа Цзян, пожалуйста, сходите с госпожой Цзоу. Мне нужно немного пространства, чтобы делать свою работу."

Понимая его смысл, Цзян Хао схватила руку Цзоу Юмэй, чтобы вывести ее из палаты. "Мы будем влиять на доктора Нин здесь, так что давайте поговорим снаружи."

- Отпусти меня! Отпусти! - Цзоу Юмэй боролась, но не могла вырваться из хватки Цзян Хао, поэтому ей пришлось следовать за Цзян Хао к двери.

Тан Лин вдруг кое-что поняла. Она быстро поднялась с земли и закричала: "попроси декана привести сюда охрану, быстро! Кто-то выдает себя за врача, чтобы обмануть в нашей больнице!"

Услышав ее крик, медсестра на посту подняла трубку.

Нин Тао был расстроен и подавлен. Именно это его и беспокоило. В его плане не была Тан Лина, но она просто прошла мимо двери комнаты и была сбита на землю Цзоу Юйлинем, которого он вытолкнул.

Вскоре собралась большая толпа, в основном госпитализированные пациенты и их семьи.

Тан Лин усмехнулась: "Нин Тао, когда ты стал врачом? Ты не сдал экзамен на стажировку. У тебя нет медицинской лицензии или даже медицинского диплома. Как ты смеешь притворяться врачом? Тебя исключат из школы! Нет, таких, как ты, надо сажать в тюрьму!"

Цзоу Юмэй вдруг стала высокомерным и закричал: "Боже! Ты оказался фальшивым доктором. Цзян Хао, что ты собираешься делать привезя фальшивого доктора к своему отцу?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 8: Фальшивый доктор и его клиника**

Цзян Хао отпустила руку Цзоу Юмэй и посмотрела на Нин Тао с небольшим гневом и сомнением в глазах. Она не ожидала, что Нин Тао был доктором без медицинской лицензии. Этот факт поразил ее.

Нин Тао ничего не объяснил, а только спокойно сказал: "Мисс Цзян, если вы мне верите, просто дайте мне шанс. Это также дает шанс вашему отцу; Если вы не верите мне, вы можете выгнать меня в любое время."

Губы Цзян Хао скривились, но она ничего не сказала.

-Кто это там шумит? - внезапно из коридора донесся громкий мужской голос, звучавший сердито.

Тан Лин посмотрела в направлении голоса и ответила: "президент Чэнь, кто-то притворяется врачом и настаивает на приеме одного из наших пациентов. Я попыталась остановить его, но он ударил меня."

- Кто он, такой смелый? - подошел мужчина, за ним следовали два санитара.

Это был Чэнь Чжэнъи, президент медицинского университета города Шань. Он редко работал на дежурстве и не ожидал, что такая ситуация случится сегодня.

- Кто ударил мой посох? - рявкнул Чэнь Чжэнъи, входя в палату.

-Никто не бил Твой посох, - поспешно ответил Нин Тао.

- Президент Чэнь, это Нин Тао, выпускник медицинского университета города Шань, - сказала Тан Лин. "Он один из тех, кто претендует на то, чтобы быть врачом, и здесь обманули нашего пациента. Кроме того, он ударил меня!"

-Разве ты похожа на раненого, когда ты такая в отличной форме? - спросил Нин Тао.

"Ты... - Тан Лин потеряла дар речи.

-Ты и есть Нин Тао? - Чэнь Чжэнъи нахмурился. "Ты даже не прошел оценку стажировки и даже не имеешь медицинской лицензии. Как ты смеешь приходить сюда и притворяться врачом? Дай мне убедительную причину, иначе я не только вызову полицию, чтобы арестовать тебя, но и попрошу школу исключить тебя!"

Нин Тао все еще сохранял самообладание: “Я просто оказал услугу своей подруге и приехал повидаться с ее отцом. Я не сделал ничего плохого. Почему школа должна исключать меня?” - спросил он.

Обманутом Чэнь Пиньдао и став владельцем Небесной клиники, он теперь не заботился о дипломе. Все, что ему было нужно - это хорошие и плохие цены за аренду!

Чэнь Чжэнъи сердито рассмеялся и воскликнул: "Ты такой упрямый. Сейчас я вызову полицию."

Затем он достал сотовый телефон, чтобы позвонить.

"Не нужно звонить в полицию, я полицейский", - сказала Цзян Хао.

Чэнь Чжэнъи перестал набирать номер и посмотрел на Цзян Хао: “Кто ты такая?"

"Я дочь Цзян Илуна, Цзян Хао, и я работаю в специальном полицейском управлении в Бэйду", - сказала Цзян Хао. - Это мое удостоверение личности.- Она достала свое удостоверение, открыла его и протянула Чэнь Чжэнъи.

На удостоверении личности была проставлена фотография Цзян Хао вместе со словами " Отдел специальных операций. Это показало, что Цзян Хао была суперинтендантом второго класса, в ранге заместителя начальника.

Выражение лица Чэнь Чжэнъи внезапно изменилось, и он вежливо сказал: "о, суперинтендант Цзян. Пусть я знаю, что Нин Дао-это ваше...?"

"Он мой друг, и я пригласила его сюда", - ответила Цзян Хао.

Чэнь Чжэнъи немедленно убрал свой телефон и сказал: "это, оказывается, недоразумение. Суперинтендант Цзян, дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится. Я сделаю исключение."

Его отношение изменилось быстрее, чем открытие книги, потому что в стране Хуа чиновники из Бейду поднимались на более высокий уровень, когда они были в других местах. Более того, Цзян Хао была суперинтендантом второго класса, и Чэнь Чжэнъи, как президент местной больницы, не мог позволить себе оскорбить ее.

- Благодарю Вас, президент Чэнь. Пожалуйста, дайте мне минуту, чтобы поговорить с господином Нин, - сказала Цзян Хао.

Чэнь Чжэнъи кивнул и многозначительно посмотрел на Нин Тао, считая, что ему повезло, что он не позвонил в полицию.

Цзян Хао подошла к Нин Тао. Не обращая внимания на толпу, она наклонилась к его уху и прошептала: "я не знаю, что ты скрываешь от меня, но я готова дать тебе последний шанс. Помни о своем обещании. Если ты не сможешь сохранить жизнь моего отца, я заставлю тебя заплатить вдвойне."

Ее сладкое, горячее дыхание ворвалось в ухо Нин Тао. Нин Тао смирился с зудящим чувством, вызванным ее дыханием, и прошептал в ответ: "Дайте мне час и никого не впускайте в эту палату. Приходите через час. Если мне не удастся вылечить вашего отца, я в вашем распоряжении."

Цзян Хао кивнула, а затем сказал Чэнь Чжэнъи: "Президент Чэнь, давайте выйдем и поговорим. Дайте мистеру Нину немного пространства."

- Конечно, - ответил Чэнь Чжэнъи. - Все, убирайтесь отсюда. Не нарушайте покой пациента.

- Нет! - Цзоу Юмэй была в ярости. "Президент Чэнь, это больница. Как президент, как вы могли позволить студенту без медицинской лицензии лечить моего мужа? Если вы его не остановите, я сразу же позвоню в прессу?"

Лицо Чэнь Чжэнъи потемнело: “Он не сказал, что собирается лечить нашего пациента. Он просто навещает пациента. Кроме того, это ваше семейное дело, а не мое."

- Нет, нет! Попросите охранника забрать этого парня! - Цзоу Юмэй встала на пути Чэнь Чжэнъи и не позволила ему выйти из комнаты.

Цзян Хао нахмурилась. Назойливое приставание Цзоу Юмэй очень рассердило ее, но Цзоу Юмэй была ее мачехой, и она не могла остановить ее силой.

- Госпожа Цзян, я все больше и больше подозреваю, что кто-то намеренно сделал вашего отца больным, - внезапно сказал Нин Тао.

Как только это было сказано, все взгляды устремились на него.

- Что? - спросил Цзян Хао, в шоке.

- Я подозреваю, что кто-то отравил вашего отца, чтобы дать ему инсульт по каким-то скрытым причинам, - сказал Нин Тао.

- О чем ты говоришь? - закричала Цзоу Юмэй сердитым голосом, слюна вылетела из ее рта и брызнула на лицо Нин Тао, когда она бросилась к Нин Тао. -Еще одно слово твоей чепухи, и я подам на тебя в суд за клевету!"

- Вы пытались помешать мне встретиться с мистером Цзяном. Эта вы виноваты то что с ним случилось? – холодным голосом спросил Нин Тао.

— Ты ... - Цзоу Юмэй задохнулась от гнева.

Затем Нин Тао добавил: "Чем больше вы блокируете меня, тем более подозрительным становитесь. Бог знает, может вы устали от г-на Цзяна, потому что он становится старым. Вы больше не хочешь жить с ним, поэтому вы пытались убить его и завладеть его собственностью."

- Черт бы тебя побрал! - Цзоу Юйлинь бросился на Нин Тао и поднял кулак, чтобы ударить его в лицо.

Нин Тао схватил Цзоу Юйлинь за запястье, сильно толкнул его, заставляя выйти.

Цзоу Юйлинь пошатнулся и упал на спину. Теперь он даже хотел убить Нин Тао! В последние годы он произвел большой фурор в городе Шань, опираясь на столицу и связи Цзян Илуна. Теперь он был респектабельным человеком. Но сегодня вечером Нин Тао, очевидно, не принял его всерьез и заставил потерять лицо дважды!

Даже не взглянув на Цзоу Юйлинь, Нин Тао добавил: "У вас имеется свои мотивы. Господин Цзян-миллиардер в любом случае. Когда у него случился инсульт, вы поместили его не в палату интенсивной терапии, а в эту общую палату. Разве это не значит, что вы хотите его смерти?"

"Ты... Ты... - Цзоу Юмэй была одновременно разъярена и встревожена, но она не могла опровергнуть слова Нин Тао.

Нин Тао продолжил: "Я слышал, что вскоре после того, как у Мистера Цзяна случился инсульт, вы взяли своего адвоката в компанию. Вы пытаетесь передать собственность?"

- Чепуха! А я и не знала! - наконец возразила Цзоу Юмэй, но ее лицо побледнело, и она почувствовала на лбу холодный пот.

Нин Тао ответил: "Госпожа Цзоу, вы выглядите такой бледной, что с вами не так? О, вы покрылись холодным потом. Вы действительно чувствуете себя виноватым?"

- И... - не осознавая этого, Цзоу Юмэй протянула руку, чтобы вытереть пот со лба.

Цзян Хао схватила Цзоу Юмэй за запястье и вывела ее из комнаты. "Убирайся отсюда! Если то, что он сказал, правда, я никогда тебя не прощу!"

Цзоу Юмэй была крайне неохотна, но она больше не осмеливалась препятствовать Нин Тао. В противном случае, другие бы заподозрили, что она действительно отравила Цзян Илуна.

Вскоре в палате воцарилась тишина.

Нин Тао протянул руку и закрыл дверь. Затем он неловко отодвинул тумбочку и придвинул ее к двери.

На больничной койке Цзян Илун все еще держал глаза закрытыми, но Нин Тао заметил жидкость в уголках его глаз.

Нин Тао притворился, что не видит этого, и поставил диагноз Цзян Илун, посмотрев и понюхав.

Цзян Илун действительно перенес инсульт из-за синдрома застоя крови в мозговых сосудах и кровоизлияния в мозг. Он не был отравлен, и все это было вызвано им самим.

Нин Тао намеренно сказал, что Цзян Илун был отравлен для инсульта, или как он мог заставить замолчать Цзоу Юмэя?

Быстро поставив диагноз, Нин Тао открыл маленькую деревянную шкатулку, которую принес с собой, и достал гроссбух Небесной клиники. Затем он схватил руку Цзян Илуна и положил ее на гроссбух бамбуковых листков.

Через несколько секунд Нин Тао взял руку Цзян Илуна обратно и открыл гроссбух.

В книге бамбуковых листков появился абзац содержания: "Цзян Илун, рожденный в седьмой день первого лунного месяца сорок третьего года в цикле из шестидесяти лет; первый грех - бросил жену и дочь; второй грех - насильно снес дома и прелюбодействовал с чужими женами и дочерьями... Ему принадлежат 107 пунктов греха злого умысла. Рецепт для грехов злого умысла поможет ему избавиться от своего греха."

Первым лунным месяцем в сорок третьем году шестидесятилетнего цикла был январь 1966 года, так что Цзян Илуну было чуть за пятьдесят. Этот удар был поистине воздаянием за его многочисленные грехи.

Нин Тао отложил гроссбух, прикусил палец и нарисовал круг своей кровью на стене за больничной койкой. Затем он добавил точку в круг, чтобы сделать его похожим на дверной замок. После этого он снял ключ от старой клиники, который носил на шее, и держал его в руке, осторожно вставляя в кровавый замок, нарисованный на стене.

Ключ был настоящим ключом, а замок-нарисованным фальшивым замком. Эти двое были близки одновременно.

В тот момент, когда ключ коснулся замка крови, Нин Тао, очевидно, почувствовал удар ключа о бетонную стену. На секунду его сердце разрывалось. Если он не сможет открыть дверь и вернуться в клинику, то его ждут катастрофические последствия!

Внезапно кровавый замок на стене сдвинулся, и тогда ключ Нин Тао внезапно застрял в нем.

-Это правда! - Нин Тао в волнении схватил ключ и повернул его.

Кровавый замок внезапно рассеялся, и бетонная стена, где он проходил, исчезла, как пламя, сжигающее бумагу, и сменилась большой черной дырой, как туннель времени в научно-фантастических фильмах.

Это была удобная дверь Небесной клиники.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 9: Договор о наказании за грехи злого умысла**

Нин Тао выдернул иглу капельницы из тыльной стороны руки Цзян Илуна и протолкнул его кровать через черную дыру в стене. Потом он тоже вошел в дыру.

Во время всего этого процесса Нин Тао чувствовал себя так, словно толкал больничную койку по темному туннелю без света. Через секунду-другую он увидел знакомые предметы, вроде добро-злого треножника с человеческим лицом, старинный письменный стол и книжную полку, посуду разных материалов и размеров и некоторые другие вещи.

Он вернулся в небесную клинику.

Нин Тао откинул голову назад. Черная дыра исчезла, и на стене остался кровавый узор. Подсознательно он взглянул на ключ от клиники в своей руке и понял, что если он хочет вернуться, то ему придется вставить ключ в замок и снова открыть дверь.

Затем лицо на треножнике добро-зло внезапно открыло глаза, полные гнева.

Когда приходил добрый человек, он улыбался; когда приходил злой человек, он хмурился. Такова была особенность треножника добро-зло.

От треножника поднимался столб дыма. В клинике вдруг стало дымно и туманно, что мешало ясно видеть вещи.

Нин Тао припарковал больничную койку на пустом месте посреди клиники.

Две слезы внезапно выкатились из уголков глаз Цзян Илуна, его глаза открылись еще шире.

Нин Тао поднял изголовье кровати рукой и холодно сказал: "Не притворяйся, что ты в коме, твоей нынешней жены, твоей дочери Цзян Хао и брата твоей жены здесь нет. Здесь только ты и я."

Глаза Цзян Илуна медленно открылись полностью. Он увидел клубящийся дым, старые балки, письменный стол и книжную полку, а также добро-зло треножник с человеческим лицом.

Хмурое лицо на треноге уставилось на Цзян Илуна свирепыми глазами.

Цзян Илун был поражен и спросил: "Я... Это что, ад?"

Нин Тао, с ухмылкой на губах, сказал мрачным тоном: "Это не ад, но это где-то рядом с адом. У тебя есть только один шанс на искупление. Если ты не воспользуешься этим шансом, то действительно попадешь в ад."

Глаза Цзян Илуна блестели от слез, когда он кричал: "Я не хочу умирать. Я не хочу умирать... "

- Замолчи! - огрызнулся Нин Тао.

С нечестивыми надо обращаться нечестивыми средствами.

Цзян Илун сразу же перестал плакать.

Затем Нин Тао добавил: "Цзян Илун, позволь мне рассказать тебе немного о твоей ситуации. Ты парализован в результате инсульта, и если твоя семья хорошо заботится о тебе, у тебя, вероятно, есть два года, чтобы жить. Однако тебе придется все время оставаться в постели, и у тебя будет недержание мочи, поэтому остаток этих процессов неизбежно попадут на кровать, и у тебя разовьются пролежни. Наконец, ты будешь вонять..."

От волнения, слезы Цзян Илуна потекли тяжело, но он не смел говорить.

Нин Тао продолжал втирать соль в рану. "Предпосылка того, что я говорю, заключается в том, что у тебя есть семья, готовая заботиться о тебе. Но на самом деле, никто не хочет заботиться о тебе. Когда ты разбогател, ты бросил свою бывшую жену и дочь. Теперь у тебя инсульт и ты парализован, но твоя бывшая жена не пришла к тебе. Да, твоя дочь действительно приехала, но ей на тебя наплевать. Она пришла повидаться с тобой, потому что это ее долг как дочери. Твоя теперешняя жена совсем не заботиться о тебе, она желает твоей смерти. Если ты умрешь, твоя собственность будет принадлежать ей."

Цзян Илун всхлипнул: "Я сожалею об этом, но уже слишком поздно. Мне жаль Цзян Хао и ее маму, и всех тех людей, которым я причинил боль... Какой смысл делать все эти деньги? Я умираю, но у меня нет семьи, которая действительно заботится обо мне..."

- Это не слишком поздно. У тебя еще есть шанс, - заявил Нин Тао.

Цзян Илун удивленно посмотрел на Нин Тао. -Что ты сказал?

- Я же сказал, что еще не поздно, - сказал Нин Тао. -Я могу вылечить тебя. В этой клинике у тебя есть шанс искупить свою вину и обновить себя полностью.

Цзян Илун посмотрел на Нин Тао с подозрением в глазах. Он видел и слышал, что произошло в его палате. Как мог кто-то вроде него легко поверить про лечение, особенно когда он сам даже не был врачом?

-Ты мне не веришь, да? - Нин Тао прочел его мысли.

Цзян Илун был очень умен. Он очень хорошо знал свое положение, поэтому не стал бы показывать свое подозрение на лице, даже если бы действительно не верил Нин Тао. Он просто смотрел на него и ничего не говорил.

Нин Тао достал регистрационную книгу клиники, прикасаясь руки пациенте показал, что в нем Цзян Илуну.

Один грех злого умысла за другим появлялся, заставляя Цзян Илуна разинуть рот и содрогнуться. В этот момент он начал поверить словам Нин Тао, потому что некоторые злые вещи, о которых даже мать Цзян Хао не знала, были показаны на бамбуковых листках!

Нин Тао закрыл книгу, ничего не сказав Цзян Илун. Он взял нож для разрезания медицинских материалов и заточил его о перила больничной койки, бормоча себе под нос: "проклятый адский пес в последнее время много ест, и он сказал мне, что теперь хочет есть человеческие сердца..."

Старая, таинственная клиника отдавалась эхом от звука затачиваемых ножей.

Холодный пот продолжал литься со лба Цзян Илуна. Через десять секунд он был опустошен. "Что я должен сделать, чтобы получить возможность, о которой ты говорил?” - спросил он.

Нин Тао убрал нож и холодно сказал: "В этой клинике есть свои правила. Я дам тебе рецепт, и ты его подпишешь, а потом я вылечу твой инсульт. Но помни, как только ты подпишешь мой рецепт, ты должен будет выполнять его тщательно. В противном случае, ты закончишься хуже, чем инсульт и паралич. Твоя жизнь превратится в сущий ад!"

- Я... Я подпишу его - дрожащим голосом произнес Цзян Илун.

Нин Тао вернулся к столу, достал гроссбух и рецепт, соответственно записывая условия устранения греха в соответствии с каждым грехом в гроссбухе. Например, он должен встать на колени перед Цзян Хао и ее матерью, извиниться перед ними и вернуть имущество, которое он передал до того, как развелся с матерью Цзян Хао; он должен компенсировать жителям деревни, чьи дома были разрушены насильственно, и пожертвовать деньги в детские дома и дома престарелых...

Нин Тао потребовалось 15 минут, чтобы закончить рецепт. Затем он принес его Цзян Илун.

Цзян Илун посинел при виде рецепта: "Отдать все свое состояние? Я сам останусь ни с чем” - спросил он.

-Ты получил все свои деньги от злодеяний, - осуждающе произнес Нин Тао, его глаза были суровы. -Все твое имущество было украдено у других. Ты не должен был получить его. Этот рецепт для тебя, чтобы загладить твою вину перед теми, кого ты обидел, и загладить свои грехи и спасти свою жизнь. Ты можешь либо подписать его, либо сгнить в своей постели. Все зависит от тебя."

- Ты можешь оставить мне хоть какую-нибудь собственность?

- Ни за что! - рявкнул Нин Тао. Затем он взял нож для разрезания лекарств.

Цзян Илун запаниковал и закричал: "Подождите... Я подпишу!"

Нин Тао порезал палец Цзян Илуна ножом.

Кровь хлынула из пальца Цзян Илуна, но он не чувствовал боли.

Нин Тао схватил руку Цзян Илуна и кровоточащий палец, а затем спросил низким голосом: "Цзян Илун, как только ты подпишешь его, ты не сможешь отступить. Ты уверен, что хотишь подписать его?"

Цзян Илун прикусил губу и сказал: "Лучше живой трус, чем мертвый герой... И... Подпишу!"

Нин Тао подписал имя Цзян Илуна на рецепте для греха злого намерения с кровавым пальцем Цзян Илуна.

В тот момент, когда имя Цзян Илуна было только что написано, то же самое появилось в книге, одно за другим, дословно.

Изучив его днем, Нин Тао понял, что это был счет. Цзян Илун подписал договор о рецепте кровью, и каждый раз, когда он заканчивал один срок, он исчезал. Если Цзян Илун откажется это сделать, то вмешается Нин Тао, посредник между добром и злом.

В договоре, написанном Нин Тао, был указан крайний срок. У Цзян Илуна было полмесяца, чтобы устранить все грехи по рецепту пакта.

У Нин Тао было короткое окно времени, потому что он был всего в 29 днях от оплаты аренды. Он мог бы установить щедрый срок, но будет ли у него тогда жизнь, чтобы вмешаться?

-Я, я подписал его. Вылечи меня быстро, - Цзян Илун беспокоился, что Нин Тао может отступить.

Нин Тао холодно сказал: "Не волнуйся. Я предупреждаю тебя, ты должен завершить все содержание в течение полумесяца!"

- Я так и сделаю. Вылечите меня, пожалуйста, - умолял Цзян Илун.

Нин Тао взял первичный эликсир и поднес его ко рту Цзян Илуна.

Цзян Илун поспешно открыл рот и съел основной эликсир.

Добрый-злой треножник с человеческим лицом вдруг издал странный голос, похожий на крик тысячи призраков. Дым в треноге выходил все быстрее и гуще. Струйки дыма извивались в сторону Цзян Илуна, и в мгновение ока он и кровать были поглощены дымом.

-Если мне удастся выжить, я выясню историю этой клиники и тайну треножника добра и зла. Я не собираюсь находиться под контролем этой клиники, как Чэнь Пиньдао, которому пришлось обмануть следующего владельца, чтобы выбраться. Я собираюсь выбраться отсюда свободном без капельки страха!- Нин Тао поклялся себе в этом.

Цзян Илун внезапно хмыкнул и отключился.

Нин Тао открыл удобную дверь и передвинул кровать на прежнее место. Он достал телефон и проверил время. Прошло 52 минуты с тех пор, как он отвез Цзян Илуна в клинику, и у него оставалось восемь минут на встречу с Цзян Хао. Затем он убрал телефон и пошел в ванную, чтобы взять полотенце, намочить его и вытереть кровь со стены. Наконец, он также принес обратно тумбочку, стоявшую у двери, и поставил ее на место.

Он сделал то, что должен был сделать. Что будет дальше?

Нин Тао понятие не имел об этом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 10: Сотворение чуда**

В коридоре.

Тан Лин бросила взгляд на часы "Омега", которые подарил ей Майк, а затем посмотрела на Цзян Хао, стоящего в дверях палаты. - Мисс Цзян, осталось пять минут, - сказала она очень дружелюбным голосом.

- Я знаю. Мне не нужно, чтобы ты напоминала мне, - холодно ответила Цзян Хао.

Тан Лин пожала плечами и продолжила: "госпожа Цзян, я знаю, что вы будете недовольны, услышав правду, но я должна сказать вам. Этот парень-одноклассник моего парня, он не врач. До сих пор он не нашел больницу, которая принимает его на практику. Он никогда не лечил ни одного пациента и никого не лечил..."

Цзян Хао прервала Тан Лин: "Прекрати. Меня это совершенно не интересует."

Тан Лин продолжала: "Вчера он сильно ранил начальника отдела кадров больницы, потому что начальник Ма отверг его на основании его психических проблем. Он очень опасный безумец, и я очень беспокоюсь за вашего отца."

В сердце Цзян Хао не было никаких эмоциональных колебаний. Тот, кого описала Тан Лин, был совсем другим человеком, чем Нин Тао, с которым она контактировала, и у нее было свое собственное суждение. Когда Тан Лин рассказывала ей об этом, она думала о невероятных способностях Нин Тао.

- Этот парень кого-нибудь обидел? А потом он нарушил закон. Как полиция может прикрывать преступника?! Это значит сознательно нарушать закон. Ты действительно думаешь, что ты большая шишка? Если ты меня разозлишь, я пошлю кого-нибудь в Бейду, чтобы подать на тебя в суд, - сказал Цзоу Юйлинь странным голосом.

Цзоу Юмэй всхлипнула и сказала: "Илун, ты так несчастен. Вы мирились со всеми трудностями, чтобы воспитать ее, но она привела к нам сумасшедшего, чтобы лечить тебя. Если с тобой что-нибудь случится..."

Цзян Хао больше не могла этого выносить. - Цзоу Юмэй, хватит, - крикнула она. "Разве ты не надеешься, что Цзян Илун умрет? Не притворяйся, что плачешь, смейся, как хочешь."

Цзоу Юмэй перестала плакать.

Затем к ним подошел Чэнь Чжэнъи с медсестрой. - Суперинтендант Цзян, прошел уже час. Ваш друг должен выйти, - сказал он.

Цзян Хао посмотрела на свои спортивные наручные часы и сказала: "осталась одна минута."

- Тогда подождём минутку, - сказал Чэнь Чжэнъи.

Через минуту Цзян Хао протянул руку и постучал в дверь.

- Войдите, - раздался из комнаты голос Нин Тао.

Цзян Хао открыла дверь и вошел.

Чэнь Чжэнъи, Тан Лин и остальные последовали за ней в палату.

На больничной койке Цзян Илун получил несколько серебряных игл в голову.

Эти серебряные иглы были из Небесной клиники. На самом деле они не были сделаны из серебра. Они были синими, с невидимыми узорами на поверхности, и выглядели очень загадочно.

У больничной койки Нин Тао держал синюю серебряную иглу, готовую вонзить ее в лицо Цзян Илуна.

- Стой! - закричал Цзоу Юйлинь и, нахмурившись, указал на Нин Тао. "Что ты делаешь?"

Нин Тао повернулся к толпе и посмотрел на Цзоу Юйлинь. - Ты что, ослеп? Разве ты не видишь, что я лечу Мистера Цзяна иглоукалыванием?"

Тан Лин усмехнулась: "Видите, я сказала, что он сумасшедший, и он действительно сумасшедший. Наша больница-лучшая больница в городе Шань, с лучшим оборудованием и врачами в стране. Мы не смогли вылечить Мистера Цзяна, но он хочет вылечить Мистера Цзяна иглоукалыванием!"

Лицо Чэнь Чжэнъи потемнело. "Нин Тао, хотя ты и друг суперинтенданта Цзяна, это стандартная больница! Не шути с этим!"

Цзян Хао был так же холоден, как и всегда. Она выглядела так, словно не хотела показывать свои чувства, что бы ни происходило. Никто не знал, о чем она думает.

- Илун, ты страдаешь. Тебя колют иголками, даже когда ты парализован... Если с тобой что-нибудь случится, я умру вместе с тобой... - голос Цзоу Юмэй звучал печально, но в ее глазах не было слез.

Цзоу Юйлинь указал на Нин Тао и пригрозил: "Ты так облажался!"

Как только он закончил, Нин Тао воткнул иглу в филтрум Цзян Илуна и закрутил ее.

Внезапно Цзян Илун закашлялся и открыл глаза.

Нин Тао в мгновение ока вытащил все синие иглы своими руками.

Цзян Илун уставился на Нин Тао, вспоминая, что только что произошло. Он вспомнил Нин Тао и таинственную клинику, и все случившееся казалось ему нелепым сном.

Все взгляды были устремлены на Цзян Илуна.

Нин Тао наклонился к уху Цзян Илуна и прошептал: "Цзян Илун, у тебя есть только полмесяца, чтобы закончить условия договора о рецепте. Если ты этого не сделаешь или будешь медлить, я покажу тебе настоящий ад!"

Цзян Илун, казалось, снова услышал звук точильного ножа, и он бессознательно кивнул.

Нин Тао отступил назад и сказал: "господин Цзян, пожалуйста, попытайтесь встать."

Тан Лин фыркнул: "Нин Тао, ты действительно думаешь, что ты чудотворный врач и несколько серебряных игл сотворят чудеса? Ты глуп, но не принимай нас всех тоже за дураков!"

Нин Тао посмотрел на Тан Лин и спросил: "Когда ты стала умным?"

— Ты ... - Тан Лин потеряла дар речи от гнева.

Именно тогда Цзян Илун, лежа на больничной койке, взволнованно сказал: "Я... Моя рука может двигаться!"

Как такое возможно?

Никто не верил этому, но руки Цзян Илуна были подняты, и его пальцы двигались медленно, выглядя гибкими.

-Илун, ты... Разве ты не был парализован в результате инсульта? - в ужасе спросила Цзоу Юмэй. "Почему… Как может твоя рука... двигаться?"

Цзян Илун проворчал: "Ты отчаянно хочешь, чтобы я был парализован, не так ли?"

-Илун, ты... - Цзоу Юмэй была косноязычна.

Цзян Илун сел, положив руки на матрас. Затем он откинул одеяло, снял ноги с кровати и встал прямо перед всеми!

В это время даже Нин Тао был потрясен этим чудом. Прежде чем Цзян Илун встал, его сердце было полно беспокойства, но оно было скрыто от других. Теперь он почувствовал облегчение.

Цзян Илун, спотыкаясь, подошел к Цзян Хао.

Губы Цзян Хао слегка шевельнулись, как будто она хотела назвать его папой, но не стала.

Перед Цзян Хао, Цзян Илун внезапно упал на колени, и слезы выступили на его глазах. - Хао, прости меня за то, что я сделал с тобой и твоей матерью...- закричал он и ударил себя по лицу. -Я не мужчина! Я сожалею об этом...

Слезы затопили глаза Цзян Хао тоже. Она быстро протянула руку, чтобы помочь Цзян Илун подняться, всхлипывая: "Папа, ты должен сказать это маме."

Цзян Илун расплакался и ответил: "Я извинюсь перед твоей мамой тоже, я буду, я обещаю..."

Цзоу Юмэй и Цзоу Юйлинь были совершенно ошарашены.

Чэнь Чжэнъи пришел в себя и подошел к Нин Тао: "Нин Тао... Нет, доктор Нин, как вы это сделали?” Его голос дрожал от потрясения и волнения.

Нин Тао сухо ответил: "Разве вы только что этого не видели? Используя серебряные иглы."

- Вы можете… Можете принести это умение в нашу больницу? Мы будем нести его вперед и сделать его известным во всем мире! - глаза Чэнь Чжэнъи блестели от возбуждения, и он представлял себе, как тот выступает на авторитетном форуме.

Нин Тао немедленно разрушил его иллюзию. - Почему же? - выпалил он.

Чэнь Чжэнъи на мгновение замер и сказал: "Потому что... Теперь я официально представляю медицинский университет города Шань, чтобы приветствовать вас в нашей больнице для практики!"

- Чтобы попрактиковаться?

Затем Чэнь Чжэнъи поправил себя: "Нет, нет, нет, от имени больницы, я официально нанимаю вас в качестве лечащего врача нашей больницы!"

Нин Тао покачал головой и отказался: “Теперь мне не нужна эта работа. Прощайте.”

Чэнь Чжэнъи схватил Нин Тао за запястье, когда тот уже собирался уходить. - Нин Тао, не спешите уходить. Я дам вам звание главного врача до тех пор, пока вы готовы работать в нашей больнице. А вы как думаете?"

Тан Лин была ошеломлена услышанным. Главный врач был на одном уровне с профессором! Обычно на такое лечение уходила большая часть жизни студента-медика, и теперь Нин Тао мог получить его, лишь бы принять!

Однако...

Нин Тао посмотрел на Чэнь Чжэнъи с отвращением на лице и сказал: "Президент Чэнь, это неуместно для человека, чтобы схватить другого человека за руку. Если вы продолжите держать меня за руку, я позову."

Чэнь Чжэнъи почувствовал желание ударить Нин Тао, но ему пришлось отпустить его руку.

Затем Нин Тао направился к двери.

- Постой! - Цзян Хао подошла к Нин Тао и спросила:" Куда ты идешь?"

- Я здесь больше не нужен. Я возвращаюсь, - сказал Нин Тао.

Цзян Хао помолчал секунду, прежде чем она добавила: "Я приду к тебе."

Нин Тао кивнул и вышел из палаты.

Как только он ушел, Цзоу Юйлинь пошел в угол, достал свой мобильный телефон и сделал звонок...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 11: Азбука элементарного совершенствования**

Первое, что сделал Нин Тао, вернувшись в небесную клинику - открыл гроссбух бамбуковых квитанций и проверил остаток арендной платы. Когда он увидел 107 пунктов грехов злого умысла, он был так взволнован, что чуть не заплакал.

В клинике было тихо. Черный дым клубился от треножника добра-зла, словно Танцующая в воздухе змея.

Нин Тао закрыл гроссбух и подошел к треножнику добра и зла. Прежде чем он приблизился к треножнику, он почувствовал, как к нему приближается призрачное и злое дыхание. Он осторожно приблизился к краю треножника и обнаружил на его дне небольшую лужицу темной жидкости, которая была источником черного дыма, танцующего, как змея.

В треноге добра и зла, которая была пуста до того, как он лечил Рона, теперь была небольшая лужица черной жидкости, и на гроссбухе был баланс из 107 пунктов грехов злого умысла. Все это казалось, что черная жидкость была грехом злого умысла, который был извлечен из Цзян Илуна!

Внезапно загудел треножник добра-зла.

Вздрогнув, Нин Тао сделал небольшой шаг назад, но тут его внимание привлек треножник.

После жужжания перекрещивающийся речной узор внутри треножника засиял, становясь все ярче и ярче. Тогда узор внизу был подобен звездам на небе, падающим в реки!

Ощущение греховности злого умысла, казалось, пробудило и добро-злой треножнику и клинику. Если сравнить Небесную клинику с автомобилем, то тренога добра-зла была двигателем автомобиля, аренда добра-зла-топливом, а Нин Тао-водителем, который мог завести машину!

В мгновение ока что-то появилось внутри треноги и сверкнуло.

Глаза Нин Тао расширились от удивления, потому что там были некоторые традиционные китайские иероглифы и узоры!

Это была азбука элементарного метода выращивания.

При виде этих слов Нин Тао смутился.

Он мог понять значение азбуки метода культивирования и значение элементарного метода культивирования, но что означала Азбука элементарного метода культивирования? Существовала ли Азбука промежуточного метода культивирования и Азбука продвинутого метода культивирования?

Однако у Нин Дао не было другого выбора. Безымянная Медицинская книга, которую дал ему Чэнь Пиньдао, не касалась методов культивирования. Если он хочет жить и стать истинным практикующим, он должен практиковать азбуку элементарного метода культивирования.

Символы и узоры на треноге постоянно менялись.

Нин Тао пристально смотрел на них, боясь пропустить хоть слово. Когда он был очень сосредоточен, он, казалось, устанавливал таинственную связь с треножником добра и зла, с тем же треножником, с теми же словами и узорами, возникающими в его сознании.

Эти узоры были сложены вместе, чтобы сформировать человеческую фигуру.

Слова были включены в человеческую фигуру, некоторые текли по меридианам, некоторые в мозгу вокруг моря сознания...

Азбука элементарного метода возделывания - название вульгарное, но отнюдь не простое. С помощью магического дедуктивного метода Нин Дао, который никогда по-настоящему не практиковал метод культивирования, понял суть.

Азбука элементарного метода выращивания была разделена на две части. Первая часть была методом культивирования сбора энергии добра и зла для очищения духовной силы, а вторая часть была навыком преобразования духовной силы в необходимый огонь для алхимии.

Через некоторое время слова и узоры на треноге исчезли, и воздух наполнился черным дымом. Примечательно, что всякий раз, когда Нин Дао думал об азбуке элементарного метода культивирования, ему на ум приходил треножник добро-зло и исчезающие слова, и узоры.

Нин Дао постигал метод культивирования в своем уме снова и снова, а затем получил признание—"Я отличаюсь от других. Я естественный посредник между добром и злом, и духовная энергия неба и земли бесполезна для моего развития. Мне нужна энергия добра и зла."

В этот момент то, что задержалось в треножнике добро-зло, было злой энергией грехов злого умысла, а именно тем материалом, который требовался для его культивирования. С этой точки зрения он и Небесная Клиника были неразлучны и интегрированы.

Когда он понял большую часть азбуки элементарного метода культивирования, Нин Дао начал свою первую практику.

К его разочарованию, его практика не была гладкой даже с методом культивирования и злой энергией.

Первая попытка не удалась.

Вторая тоже.

Третья не удалась.

Он снова потерпел неудачу...

Несмотря на повторявшихся неудачи, Нин Тао не сдавался.

Наконец, он почувствовал прохладную и освежающую энергию, идущую из глубины точки между бровями!

Между бровями находилась акупунктурная точка Ниван. Это была духовная точка человека, собрание жизненных сил, источник телесной жидкости, комната души. Это был также самый важный момент для практикующего. Короче говоря, это была сердцевина человека!

Немного прохладная энергия в акупунктурной точке Нивана была духовной силой практикующего.

Однако след духовной силы не практиковался самим Нин Дао, но был дан Чэнь Пиньдао, когда он укусил Нин Дао.

Тем не менее, Нин Тао все еще был взволнован этим. После этого он продолжал пытаться, как Одержимый.

Он продолжал после неудачи.

Снова и снова...

Он не знал, как долго тренировался.

Внезапно в акупунктурной точке Нин Тао возникла легкая вибрация. Затем след злой энергии от треножника добра-зла долетел до точки между его бровями и погрузился в нее.

В этот момент Нин Тао почувствовал себя так, словно упал в темную могилу. Ощущение холода, жуткости, ужаса и других неприятных ощущений охватило каждый нерв. Ненависть и гнев наполнили его сердце, заставляя желать уничтожить все. У него также было ненасытное темное желание. Он хотел все разграбить, но не мог!

Это было хуже смерти!

Немного испугавшись, Нин Тао перестал практиковаться. Потом боль и ужас утихли.

Нин Тао погрузился в размышления, а затем понял. - Добро и зло, - пробормотал он, - добро и зло, добро и зло должны поддерживать равновесие, чтобы достичь состояния взаимного ограничения, и тогда практика может быть успешной. В треноге добро-зло была только злая энергия грехов злого намерения и никакой доброй энергии заслуг доброго намерения. Если я продолжу так практиковаться, то, скорее всего, умру раньше, чем Небесная Клиника заберет часть моей жизни. Поэтому я должен как можно скорее заработать сумму заслуг добрых намерений."

Через некоторое время, боль полностью исчезла и Нин Тао успокоился. Он закрыл глаза и попытался ощутить духовную силу, которую он развил. Сначала он понятия не имел, что с ним делать. После нескольких попыток он придумал трюк, который он узнал из Азбуки элементарного метода культивирования. Он представлял свое тело не в реальном мире, а во внутреннем мире, который он себе представлял.

В описании азбуки элементарного метода культивирования внутренняя часть тела человека была равна миру, а акупунктурная точка Ниван располагалась в центре мира и являлась ядром существования и центральным дворцом физического мира. Пока ум практикующего был достаточно сосредоточен, и врожденная духовность была достаточно сильна, он мог войти в свой физический мир и увидеть свой дворец.

Один из маленьких эликсиров Нирваны, который дал Чэнь Пиньдао, пробудил врожденную духовность Нин Дао. Итак, у Нин Дао было все необходимое, чтобы войти в свой физический мир.

После еще нескольких попыток Нин Дао, наконец, смог войти в свой физический мир. Там он увидел белое небо и белую землю, а также "Центральный дворец", стоящий в самом сердце белого неба и земли. Он был мгновенно ошеломлен тем, что увидел.

То, что он представлял, был великолепным дворцом, но перед ним было водоворотное болото. Это была даже не соломенная хижина, не говоря уже о большом дворце.

Два существа, которых Нин Тао не знал, были ли они змеями или Рыбами, боролись в болоте. Один был черно-белым, другой-черным, как чернила.

Когда Нин Тао увидел их, они были равны, но в мгновение ока чернильный одержал верх. Он обернулся вокруг черно-белого и проглотил его в несколько укусов. Тогда чернильный был заметно толще, чем несколько секунд назад.

Глядя на смысл, Нин Тао вдруг все понял: “Разве это не та духовная энергия, которую я только что развил? Этот черно-белый должен быть духовной энергией, которую передал мне Чэнь Пиньдао, - воскликнул он.

Затем чернильная духовная энергия погрузилась в трясину и исчезла.

Разум Нин Тао вышел из физического мира. Он вздохнул в своем сердце: «Если я не буду практиковать, я, возможно, больше не увижу такую волшебную сцену в своей жизни. Моя точка зрения Нивана - отвратительное болото. Точка зрения Нивана Нин Тао должна быть дворцом».

Нин Дао начал пытаться пробудить духовную энергию, которую он сам тренировал.

После многих попыток он ясно почувствовал дрожь в своей акупунктурной точке Ниване, а затем духовная энергия вышла из акупунктурной точки Нивани и побежала по его телу. Куда бы она ни шла, та часть становилась холодной.

Нин Тао втянул духовную энергию в свою ладонь, и затем появилась отчетливая черная линия, похожая на отпечаток ладони. Когда он поднес его к своему кулаку, и черная линия была добавлена к его кулаку.

Наигравшись вдоволь, он придумал смелую идею. Он подошел к каменной стене клиники и ударил по ней кулаком.

Бах!

- Ой! - Нин Тао издал восклицание и прикрыл кулак другой рукой.

Он думал, что с небольшой духовной силой, он будет сильнее. Но этот факт свидетельствовал о том, что его сила не увеличилась, а кулак не затвердел. Он еще не мог использовать духовную силу для алхимии, талисманов или магических искусств.

-В чем заключается ваша функция? - Глядя на чернильную духовную энергию, плавающую на тыльной стороне его ладони, Нин Тао почувствовал себя немного беспомощным. Выйдя из-под контроля, чернильная духовная энергия вернулась в его акупунктурную точку Ниваны.

Не смея продолжать практиковать духовную энергию рядом с треножником добра и зла, Нин Тао открыл дверь, неся небольшой деревянный ящик.

Ярко светила луна, и на Гарден-Стрит не было ни души.

- О боже, я провел целый день и ночь в клинике! - ахнул Нин Тао от удивления.

Еще больше его потрясло то, что он по-прежнему был полон сил и не чувствовал ни капли усталости, когда почти не отдыхал за прошедшие день и ночь!

Высокая энергия и трудность в утомлении были преимуществами культивирования.

- Сегодня вечером я буду изучать акупунктуру в безымянной медицинской книге. Есть только четыре основных эликсира, которые дал мне Чэнь Пиньдао, и я не знаю, когда смогу усовершенствовать их самостоятельно. Я могу использовать только иглоукалывание, - поинтересовался Нин Тао, запирая дверь и уходя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 12: Священные иглы**

Луна была тусклой, и город был освещен мириадами мерцающих огней.

Нин Тао съел что-то на улице и вернулся в свою общину.

Здания в этом сообществе, построенные в 80-х годах, были устаревшими кирпичными и бетонными конструкциями, которые выглядели серыми и старыми. У общины даже не было названия.

Родители Нин Тао оставили ему дом площадью 80 квадратных метров. Нин Тао уходил домой во время летних и зимних каникул, а также по субботам, когда не работал.

Это было просто потому, что вещи, оставленные его родителями дома, могли заставить его почувствовать существование его родителей.

Когда он подошел к двери, лицо Нин Тао внезапно стало холодным.

Старая деревянная дверь была вымазана красной краской, а на стене рядом с ней было написано большое "смерть".

Краска была еще влажной, и ее сильный запах заполнил коридор. Были и другие запахи.

Нин Тао опустил свой ум в глубину точки между бровями. С мерцающим укусом сотни запахов хлынули в его нос, в том числе запах краски, цемента, сланца, дерева, еды, пластика, бумаги, людей...

Вскоре Нин Тао уловил запах человека среди сотен запахов. Поразмыслив, он нашел ее владельца.

Это был Цзоу Юйлинь.

Гнев горел в сердце Нин Тао, и его глаза были ужасно холодными: “Как ты думаешь, что это за место? Как ты посмел явиться сюда, чтобы одичать! Цзоу Юйлинь, я позволю тебе вылизать мою дверь и стену дочиста!” Он тихо выругался.

Затем его гнев медленно угас. Нин Тао вынул ключ из щели между притолокой и дверью, открыл дверь и вошел внутрь.

Гостиная была маленькой. Мебель и бытовая техника были старыми, картины на стенах устарели, а пол даже не выложен плиткой, только чистый, блестящий цемент. Этот дом выглядел как будто из 90-х.

Нин Тао подошел к маленькому квадратному столику, стоявшему у стены в гостиной.

На квадратном столе стояла фотография в рамке. На снимке были мужчина и женщина. Мужчина был симпатичен, а женщина-нежна и красива. Они носили большие красные цветы на груди и счастливо улыбались.

Эта пара была родителями Нин Тао.

Поскольку он не хотел видеть черно-белую фотографию своих родителей, он положил их свадебную фотографию на стол. В глубине души его родители не умерли, и они все еще были в этом доме.

Нин Тао сел на колене и начал поговорить с родителями мысленно: “Мама, папа, я дома. Мне нужно тебе кое-что сказать. Пожалуйста, не ругайте меня. Я не пойду на стажировку. Сейчас у меня есть клиника, и я практикую метод культивирования...”

После долгого гудения Нин Тао встал, взял маленькую деревянную шкатулку и пошел в свою комнату. Затем он поставил коробку на кровать, открыл ее и достал безымянную медицинскую книгу, которую дал ему Чэнь Пиньдао, и синие серебряные иглы, которые он нашел в клинике. После этого он начал изучать искусство акупунктуры.

Глава об акупунктуре в книге была краткой, но глубокой и сложной.

Нин Дао потерял счет времени в океане акупунктурного знания...

Вдруг он вспомнил и кое-что понял. Схватив голубую серебряную иглу, он пробудил духовную силу.

Затем чернильная духовная сила беспокойно поплыла по тыльной стороне его ладони.

Нин Дао попытался ввести след духовной силы в иглу. Неожиданно духовная энергия соскользнула с тыльной стороны его ладони в иглу, когда его разум немного сдвинулся, чтобы направить ее.

Динь!

Серебряная игла издала хрустящий звон и слегка задрожала. На нем всплыли слова Священной иглы противным болезням!

Почти все в небесной клинике было связано с добром и злом, причиной и следствием. Раньше на синей серебряной игле не было ни слова. Очевидно, духовная сила из злой энергии активировала его!

Удивленный, Нин Тао тут же взял иглу и вышел на балкон.

На балконе стоял кактус. Нин Тао редко поливал ее, но она все еще была полна жизненной силы.

Он воткнул иглу в один из листьев кактуса, затем вытащил иглу и внимательно осмотрел место, куда попала игла.

Булавочное отверстие на листе кактуса быстро почернело и сгнило! Вскоре весь лист потерял свою жизненную силу и засох!

Нин Тао мгновенно все понял: "Эта игла называется Священной иглой, содержащей значение Небесной сети. Я гнал его с духовной энергией, выработанной из грехов злого умысла. Другими словами, иглу можно использовать для наказания нечестивых!” Он начал анализировать.

Небесная Клиника обладала не только средствами для лечения людей, но и средствами зла. Священная игла против мерзких болезней была, очевидно, одним из злых средств. Для Нин Тао, начинающего практикующего, было очень важно овладеть Священной иглой против неприятных болезней. В конце концов, у него должны быть средства, чтобы справиться с нечестивыми. Иначе, когда нечестивец, подписавший рецептурный пакт за грехи злого умысла, откажется исполнить договор, как он, сборщик, соберет вексель? Обладая Священной иглой против мерзких болезней, он не боялся бы таких людей.

Возможно, найдутся люди, которые не расстанутся с его неправедно нажитой добычей.

Или Нин Тао встретит кого-то, не желающего искупить свои грехи.

Нин Дао мог бы уколоть их священной иглой против мерзких болезней!

Нин Тао срезал мертвый лист и вернулся в комнату, чтобы продолжить изучение акупунктуры...

Это была еще одна бессонная ночь.

Первые лучи рассвета рассеяли тьму, и наступил Новый День.

Нин Тао приготовил миску лапши. После завтрака он взял маленькую деревянную шкатулку и собрался уходить. Его ближайшей задачей было не следить за тем, чтобы Цзян Илун выполнил предписанный пакт грехов злого умысла, а найти хорошего человека с достоинствами и заработать ренту достоинств доброго намерения, чтобы сэкономить 200 пунктов ренты, и практиковать.

Тук-тук.

Вдруг раздался стук в дверь.

Нин Тао, который только что подошел к двери, сделал небольшую паузу и открыл дверь. Он замер при виде того, кто стоял в дверях.

Цзян Хао была здесь.

На ней была широкополая полицейская шляпа, летняя форма-рубашка с короткими рукавами, брюки и пара черных туфель на низком каблуке. Вместо того, чтобы воздействовать на ее чувственный изгиб тела, такой наряд придавал ей вид доблести. Глядя на ее угловатое лицо, тонкие черты и идеальные длинные ноги, которые были на две трети длиннее ее роста, Нин Тао удивлялся тому, какой яркой и осанистой женщиной она была!

Глаза Нин Тао смотрели на Цзян Хао, и в течение нескольких секунд не было слышно ни звука.

Наконец Нин Тао нарушил неловкое молчание. - Мисс Цзян, откуда вы знаете, что я здесь живу? - спросил он с улыбкой.

- Зарегистрированное постоянное место жительства всей страны находится в Интернете. Как полицейский, я могу легко получить твой адрес, - Цзян Хао ответила.

Нин Тао отошел в сторону и сказал: "Заходите, здесь немного грязно."

Цзян Хао вошла в дверь и спросила: "Краска на двери и стене... Кто это сделал?"

Как только Нин Тао собрался сказать ей, что виновником был Цзоу Юйлинь, он быстро отбросил эту мысль. Цзоу Юйлинь был дядей Цзян Хао, поэтому ей было бы трудно справиться с этим вопросом. Что было больше, даже если Цзян Хао узнает, что Роджер сделал это, что она могла сделать с ним? Вероятно, лучшим выходом для Роджера было бы заставить одного из своих людей взять вину на себя, извиниться и очистить краску. Но это было не то, чего он хотел.

- Даже не знаю. В последнее время я многих обидел. Но ничего страшного. Это просто немного краски. Это меня не испугает. Кстати, зачем вы пришли ко мне? - Нин Тао сменил тему.

Цзян Хао достала из кармана брюк конверт и протянула его Нин Тао.

Нин Тао взял конверт и с любопытством спросил: "Что это?"

- Открой ее, и ты все узнаешь, - Цзян Хао ответила легко.

Затем Нин Тао открыл конверт и достал чек. Он вздрогнул при виде этой суммы. "Миллион? Почему.... почему вы даете мне такую большую сумму денег?"

-Ты это заслужил, - Цзян Хао ответила просто.

Нин Тао поспешно вернул ей чек: “Нет, я не могу принять это.”

Цзян Хао не взял чек. "Выслушай меня. Моя мама попросила меня отдать его тебе. Ты вылечил моего отца. Папа обещал встать на колени перед мамой и извиниться. Он искренен, и вернул имущество, которое было передано моей маме. Это десять миллионов, и моя мама сказала, что мы не смогли бы получить их без тебя. Это она благодаря тебе, так что бери - она убедила его искренне.

- Нет, я все еще не могу, - настаивал Нин Тао, возвращая чек Цзян Хао.

Однако Цзян Хао так и не протянула руку: “Да что с тобой такое?” - С тревогой выпалила она. -Ты не зря берешь деньги. Это деньги на твое лечение моего отца."

Беспомощный, Нин Тао внезапно разорвал чек на куски и бросил их в корзину для мусора.

- Ты... - Цзян Хао уставилась на Нин Тао. Она не могла поверить, что бедный студент колледжа, работающий неполный рабочий день, отказался от миллиона юаней, которые должны были достаться ему!

Разорвав чек, Нин Тао втайне почувствовал облегчение. Он любил деньги и нуждался в них, но не мог их получить. Как владелец клиники неба, его договор рецепта за грехи злого умысла с Цзян Илуном был медицинским сбором. Если он принимал деньги, то нарушал бы условия контракта. К тому времени" медицинская плата", извлеченная из Цзян Илуна треножником добра и зла, уже не будет существовать. Кроме того, это было запрещено законом Небесной клиники.

- Ну что ж, теперь нам не нужно больше расстраиваться из-за чека, - легко сказал Нин Тао. На самом деле у него не хватило духу разорвать чек. Это был миллион юаней!

Цзян Хао уставилась на Нин Тао, словно пытаясь проникнуть в его сердце: “Я очень ясно объяснила тебе твоё положение. Зачем ты порвал чек, когда он тебе так нужен?"

Нин Тао улыбнулся и ответил: "Вы можете относиться ко мне как к высокомерному человеку, для которого деньги ничего не значат."

Цзян Хао покорно вздохнула и сказала: "Я никогда не видела никого, похожего на тебя. Ну, я оставлю деньги для тебя, и ты сможешь прийти и забрать их в любое время, когда передумаешь."

- Давайте поговорим об этом позже, - ответил Нин Тао.

Цзян Хао помолчал, прежде чем продолжить: "мой отец устраивает вечеринку в клубе "прячущийся Дракон", чтобы отпраздновать свое выздоровление. Я не хотела идти, но он сказал, что хочет обсудить со мной возможность поехать в Байду повидаться с мамой, и специально прислал мне приглашение. Думаю, я тоже могу пойти на вечеринку. Ты можешь пойти со мной? Я не хочу встречаться с ним наедине."

Нин Тао на мгновение задумался и согласился: "Хорошо, конечно."

Цзян Хао выдала редкую улыбку, затем подошла к квадратному столу рядом с фасадной стеной и низко поклонилась фотографии.

Нин Тао был немного тронут в сердце, но выражение его лица оставалось спокойным.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 13: Жестокий парень**

Глава 13: Жестокий парень

Расположенный на берегу реки Цзялин, клуб "Скрытый Дракон", был лучшим клубом в городе Шань. Люди, которые посещают клуб для развлечения, были либо богаты, либо имели высокий социальный статус.

Около полудня к воротам клуба подъехало такси. Когда дверца машины открылась, из нее вышли Нин Тао и Цзян Хао.

Цзян Хао, конечно же, не носила свою униформу. На ней было черное платье и каблуки. Она уже была высокой и стройной, так что это в этом платье она выглядела выше, почти такая же высокая, как Нин Тао. В сочетании с ее естественной элегантной и великолепной аурой, она привлекла много внимания, как только появилась.

Нин Тао не взял свою маленькую деревянную шкатулку, но священные иглы он взял с собой. Он также не переоделся, все еще в рубашке с короткими рукавами и с выцветшим воротником, мятых брюках и потертых от краски кожаных ботинках.

Появление грациозной и неприступной Цзян Хао и чудо-доктора Нина сразу же привлекло внимание многих людей, а некоторые начали шептаться.

- Эта женщина такая высокая и красивая. -

- А кто этот бедняга? Почему он гуляет с такой великолепной женщиной?

-Я никогда не видел такой высокой и красивой женщины, но кто этот парень?"

Нин Тао не заботился о других комментариях. Он был плохо одет, но его аура уверенности и спокойствия, которая была вызвана его культивацией, не могли были показаны другими, независимо от того, насколько дорогую одежду носили другие.

- Ты жалеешь, что порвал чек на миллион юаней? - спросила Цзян Хао, наклоняясь к уху Нин Тао.

Нин Тао ухмыльнулся и ответил: "Ты не могла бы не упоминать о миллионе? Я никогда не жалел о принятом решении, и ты не можете убедить меня изменить мое мнение.

"Ты действительно загадка" - вздохнула Цзян Хао. Затем она внезапно потянулась и взяла Нин Тао за руку.

Рука Нин Тао напряглась, но как только он собирался отпустить ее руку, она потянула его к воротам клуба "Скрытого Дракона", а сотрудники клуба встали у них на пути.

Цзян Хао показала приглашение.

Персонал проверил его, затем взглянул на Нин Тао и сказал: "Извините, мисс Цзян, в вашем приглашении есть только ваше имя, поэтому вы можете войти только одна."

Цзян Хао нахмурилась и спросила: "Почему?

"Извините, господин Цзян забронировал весь клуб сегодня, и он взял за правило не впускать посторонних людей", - объяснил персонал.

Эта новость заставила сердце Нин Тао упасть. Казалось, он что-то предчувствовал.

- Пожалуйста - начал он.

Но прежде чем Нин Тао смог закончить, Цзян Хао продолжила: "Он мой парень, и господин Цзян, о котором ты говоришь, мой отец. Если ты продолжишь блокировать меня и моего парня, я попрошу своего отца прийти и что бы он сам сказал тебе это.

- Я... - глаза персонала были полны удивления. Как мог этот парень, который одевался хуже чем он сам, быть парнем дочери Цзян Илуна?

Как раз в тот момент, когда он был ошеломлен, Цзян Хао потянула Нин Тао в клуб.

- Э-э... Не пойми меня неправильно. Я просто имела дело с персоналом" - сказала Цзян Хао приглушенным голосом.

Нин Тао неловко ответил: "Ничего, ничего. Я не буду воспринимать это всерьез."

Как только он сказал это, Цзян Хао немного покраснела, а затем отпустила его руку.

Вход в банкетный зал клуба "Скрытого Дракона" был застелен красной ковровой дорожкой. Цзян Илун и Цзоу Юймэй стояли у входа, а Цзоу Юйлинь стоял рядом с ними, с большой группой сильных мужчин в костюмах, стоящих позади него. Одетые как джентльмены, все эти люди казались злыми, и в их глазах было свирепое выражение.

Люди, пришедшие на вечеринку, все имели статус в городе Шань, за исключением Нин Тао, поэтому Нин Тао сразу же стал чужаком.

Выражение лица Цзян Илуна изменилось, когда он увидел Нин Тао.

Нин Тао встретил его взгляд со слабой улыбкой, но глаза его были немного холодны.

Он спас жизнь Цзян Илуну, но Цзян Илун не пригласил его на вечеринку. Он действительно не заботился об этом, но была одна вещь, о которой он должен был позаботиться - договор рецепта для "грехов злого умысла" , который он дал Цзян Илуну, попросил Цзян Илуна отдать все его состояние, но Цзян Илуна устраивал большую вечеринку в таком роскошном клубе. Очевидно, он не собирался отдавать долги.

- Хао, иди сюда, мне нужно с тобой поговорить.- Цзян Илун помахал рукой Цзян Хао, подзывая ее к себе.

- Папа, доктор Нин тоже здесь, - напомнила ему Цзян Хао.

Именно тогда Цзян Илун поприветствовал Нин Тао: "О доктор Нин, вы здесь."

После простого приветствия он посмотрел на Цзоу Юйлинь и сказал: "Юйлинь, пожалуйста, покажи все доктораэу Нину вместо меня."

Цзоу Юйлинь подошел к Нин Тао и сказал: "Доктор Нин, пожалуйста, пойдемте со мной."

Прежде чем Нин Тао заговорил, Цзян Хао холодно спросил: "Куда вы ведете доктора Нина?"

Цзоу Юйлинь улыбнулся и сказал: "Цзян Хао, я твой дядя. Как ты можешь так со мной разговаривать? И что я могу сделать доктору Нину, когда ты тоже тут, я прав, доктор Нин?"

- Продолжайте, Мисс Цзян, я пойду с мистером Цзоу. Увидимся позже - сказал Нин Тао успокаивающим тоном.

"Будь осторожен, увидимся позже", - сказала Цзян Хао и подошла к Цзян Илуну.

- Пожалуйста, доктор Нин, - сказал Цзоу Юйлинь и пошел в противоположном направлении.

Нин Тао шел позади Цзоу Юйлинь, но его глаза были прикованы к Цзян Илун и Цзоу Юймэй.

"В больнице Цзян Илун был зол на Цзоу Юймэй и Цзоу Юйлинь. Цзоу Юймэй и Цзоу Юйлинь действительно хотели его смерти, почему они помирились всего через два дня?- он задумался.

Цзоу Юймэй перевела свой взгляд на Нин Тао, и в ее глазах мелькнул злобный огонек.

Нин Тао отвел от нее взгляд и последовал за Цзоу Юйлинем.

Когда шум стих, Цзоу Юйлинь отвел Нин Тао в небольшое здание. Затем он открыл дверь и вошел внутрь.

Нин Тао остановился на ступеньках и спросил: "Господин Цзоу, что это за место? Зачем ты меня сюда привел?"

С фальшивой улыбкой на лице Цзоу Юйлинь ответил: "Доктор Нин, мой шурин приготовил вам большой подарок в благодарность за ваши волшебные руки. Там слишком много людей снаружи, чтобы вытащить его. Заходите и посмотрите сами.

-Ты что, приготовил мне ловушку, в которую я могу попасть?- Легко спросил Нин Тао.

Цзоу Юйлинь просиял и сказал: "доктор Нин, вы шутите. Мы действительно поспорили, но это была давно и все уже в прошлом. Ты же спас жизнь моему шурину. Как я мог обмануть тебя, я не такой человек, чтобы кусать руку, которая меня кормит. Пожалуйста, поверь мне.

- Хорошо, я пойду и посмотрю.- Нин Тао поднялся по ступенькам и вошел в дверь. Когда он проходил мимо Цзоу Юйлинь, его правая рука коснулась тыльной стороны ладони Цзоу Юйлинь.

За долю секунды на тыльной стороне ладони Цзоу Юйлиня вспыхнул голубой огонек, словно стрекоза, скользящая по поверхности воды.

Цзоу Юйлинь ничего не почувствовал и повернулся, чтобы закрыть дверь.

Нин Тао притворился удивленным и спросил: "Господин Цзоу, почему вы закрыли дверь?"

Выражение лица Цзоу Юйлиня мгновенно изменилось. -Некоторые вещи лучше делать в темноте - сказал он с усмешкой.

Как только он закончил говорить, большая группа высоких и накаченных телохранителей в костюмах и галстуках забежала в гостиную из коридора в задней части и немедленно окружила Нин Тао.

Нин Тао притворился испуганным и сказал: "Что, что ты делаешь?"

-А что мы делаем?- холодно проворчал Цзоу Юйлинь.

-Я разберусь с тобой после того, что случилось в больнице!"

Нин Тао показал ему свою слабость, сказав:" Я вылечил господина Цзяна. Я его спаситель. Ты не можешь так поступить со мной. Отпустите меня, я больше никогда не буду беспокоить вас и Мистера Цзяна."

- Ха-ха-ха!- Засмеялся Цзоу Юйлинь. -На самом деле ты просто наивный студен. Неужели ты не понимаешь? Это не только моя расплата с тобой, но и идея Цзян Илуна. Он больше не хочет тебя видеть. Он попросил меня преподать тебе урок и позволить перестать беспокоить его. Говорю тебе, уже слишком поздно умолять меня! Я хотел убить тебя, когда мы были в больнице!

-Ты разукрасил мою дверь и стену, не так ли?"

- Ну и что с того, - ледяным тоном ответил Цзоу Юйлинь.

- Вам повезло, что вы избежали смерти в прошлый раз. Как ты смеешь приходить сюда!"

Нин Тао посмотрел на камеру наблюдения в углу гостиной.

-Зачем ты смотришь туда, у меня был кто-то, чтобы отключить их- произнес Цзоу Юйлинь.

Нин Тао напряженно спросил: "Что ты задумал? Я все еще студент!-

Холодно приказал Цзоу Юйлинь - Убить!

Большой телохранитель набросился на Нин Тао и ударил его по затылку кулаком, похожим на молот.

Прежде чем кулак телохранителя опустился ему на затылок, Нин Тао резко повернул голову, чтобы избежать удара кулаком, как будто у него были глаза на затылке, и схватил руку большого телохранителя с плеча. С помощью силы он повернулся боком и дернул телохранителя. Огромный телохранитель со свистом перелетел через его плечо.

БАМ!

Телохранитель весом не менее 100 кг был брошен на землю Нин Тао. На мгновение показалось, что вся гостиная задрожала.

Нин Тао выставил ногу и наступил телохранителю на живот.

- Пуфф!- Телохранитель не смог удержаться и выплюнул полный рот всякой всячины, в том числе куски пропаренной фаршированной булочки и жареной палочки во фритюре теста. Еда и кровь брызнули ему в лицо.

Все вздохнули холодного воздуха.

Нин Тао внезапно рванулся вперед и пнул одного из телохранителей в живот. Телохранитель тут же закричал и взлетел вверх, ударившись о колонну, прежде чем он тяжело упал на землю и не смог подняться.

- Черт возьми, какого черта ты все еще там делаете? Бейте его!- Прокричал Цзоу Юйлинь.

Телохранители набросились на Нин Тао.

Бах! Бах! Бах!

В маленьком здании постоянно раздавались звуки ударов тупых инструментов, треск деревянной мебели и крики.

Всего через несколько минут.

Бах!

Последний телохранитель упал на спину, и через две секунды из его носа хлынула кровь, а зубы упали на пол.

В гостиной стояли только два человека - Нин Тао и Цзоу Юйлинь.

Цзоу Юйлинь был совершенно ошарашен. Все телохранители, которых он привел, были профессионалами, которые изучали боевые искусства и имели большой практический опыт. Однако все десять из них были избиты и валялись на земле! Они не могли победить одного студента!

Нин Тао подошел к Цзоу Юйлиню.

- Стой, не подходи ко мне!- Испуганно крикнул Цзоу Юйлинь.

Нин Тао потер свой подбородок и пробормотал: "Вы, ребята, такие жестокие. Твои удары так сильны, что у меня все болит."

Цзоу Юйлинь не удержался и посмотрел на своих телохранитей, распростертых на полу. Слова не могли выразить его потрясения.

Нин Тао прошел мимо Цзоу Юйлиня и не тронул его. Он открыл дверь и спокойно вышел, даже не взглянув на Цзоу Юйлиня.

Цзоу Юйлинь смотрел на спину Нин Тао, пока тот не скрылся из виду.

Внезапно у него зачесалась тыльная сторона левой руки, и он бессознательно почесал ее...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 14: Леопард никогда не меняет своих пятен**

Глава 14: Леопард никогда не меняет своих пятен.

Нин Тао подошел к задней части банкетного зала и вошел в служебный коридор. Он быстро уловил запах Цзян Илуна и Цзян Хао из тысяч сложных запахов и пошел в направлении этого запаха.

Наконец он подошел к VIP-залу, дверь которого была закрыта.

Нин Тао остановился у двери и услышал разговор Цзян Илуна и Цзян Хао.

-Хао, почему бы тебе просто не уволиться и не перейти в мою компанию? - Сказал голос Цзян Илуна.

- Ты мой единственный ребенок. Ты должна помочь мне управлять компанией сейчас, и она будет твоей в будущем."

-Ты привел меня сюда, чтобы сказать мне это? Говорю тебе, мне совсем не нравится твоя компания, и мне на нее наплевать! - Сказала Цзян Хао.

-Почему ты не понимаешь меня, Хао. Я же твой отец, кровь гуще, чем вода. Неужели тебе так трудно простить меня?

- Почему ты не сказал это, когда бросил нас с мамой? Кроме того, ты даже перевел все имущество, когда бросили нас. Знаешь ли ты, какая тяжелая жизнь была у мамы в те годы, когда она отдавала все деньги за мое образование?

"Хао, я ошибся. Разве я не вернул деньги твоей матери?"

-Ей не нужны были деньги, ей нужны были твои извинения! Ты обещал доктору Нину, что встанешь на колени перед мамой и извинишься, если он тебя вылечит! Я спрашиваю тебя, когда ты выполнишь это обещание? - Потребовала Цзян Хао, но её голос был полон грусти.

- Зачем нам говорить о нем, он же ненормальный." Цзян Илун хмыкнул в нерешительной манере.

-Нет, это ты ненормальный! Скажи мне, когда ты выполнишь свое обещание?"

- Хао, дай мне еще немного времени. Я поеду в Бейду через месяц и извинюсь перед твоей матерью, хорошо? Но ты должна пообещать мне, что бросишь свою работу, чтобы помочь мне управлять компанией. Я больше не доверяю Цзоу Юймэй и Цзоу Юйлинь. Они пытались забрать мои деньги. Ты единственная семья, которая у меня теперь есть.

- Все, что тебя волнует, это деньги, а не твоя семья. Я больше не хочу с тобой разговаривать! - крикнула Цзян Хао и зашагала к двери.

Нин Тао быстро покинул холл и вошел в банкетный зал.

Банкетный зал был полон гостей, и Нин Тао, чья вся одежда, не стоила и 100 юаней, сильнро выделялся.

-Кто этот человек, как он сюда попал?

- Может быть, он декоратор и ошибся дверью. Почему никто не сказал ему выйти?

- Здешние охранники такие безответственные! Как они его впустили?

Некоторые гости перешептывались, а другие смотрели на Нин Тао с презрением.

Именно тогда Цзян Хао вошла в зал. Почти сразу, она заметила в зале Нин Тао и поспешила к нему. Без всякого предупреждения она обняла Нин Тао и уткнулась лицом ему в плечо.

Нин Тао знал, как плохо она себя чувствует.

-Не грусти так. - он утешил ее тихим голосом. - Все будет хорошо.

- Он, он совсем не изменился. - Сказала Цзян Хао. - Он думает только о деньгах. Мне не следовало приходить сюда.."

Нин Тао поколебался и наконец обнял ее за талию. Это был успокаивающий жест. Какой бы сильной она ни была, она всегда была женщиной, которая нуждалась в утешении и заботе мужчины, когда ей было больно и Нин Тао инстинктивно сыграл роль человека, который успокоил Цзян Хао.

Остальные мужчины в банкетном зале были ошеломлены. Под пристальным взглядом всей этой элиты общества, человек который считался декоратором, открыто обнял самую красивую женщину в банкетном зале!

"Разве это не дочь Цзян Илуна - Цзян Хао? Вы что, издеваешься надо мной? Она обнимает этого беднягу! Я думаю, что курьеры лучше, чем он!

- Ах, этот парень не заслуживает такой красивой девушки.

- А что такого хорошего в этом парне? Я действительно не знаю, что не так с современными женщинами. -

Банкетный зал гудел от перешептываний которые были полны злобы. Нин Тао не совершал никаких ошибок, лишь быть бедным было его самой большой ошибкой.

-Пойдем отсюда Я больше не хочу здесь находиться. Цзян Хао подняла голову с плеча Нин Тао. Она не ожидала, что ее поиск утешения принесут Нин Тао столько насмешек. Это заставляло ее чувствовать себя виноватой.

Нин Тао ободряюще улыбнулся ей и сказал: "Мне все равно, что они говорят. Что бы они ни говорили, на меня это никак не влияет. Я беспокоюсь за тебя. Ты чувствуешь себя лучше? Ты не должны сердиться, пока твоя рана еще не зажила.

Цзян Хао была тронута, и тень улыбки заиграла на ее губах.

-Теперь я чувствую себя лучше - ответила она.

Как раз когда они разговаривали, в зал вошел Цзян Илун. Он подошел к Нин Тао с холодным лицом.

Нин Тао посмотрел на Цзян Илуна, выглядя спокойным, и его руки в кармане брюк.

Цзян Илун остановился перед Нин Тао, вытащил чек и протянул ему. - Ты меня вылечил. У вас есть замечательные медицинские навыки - сказал он. -Но ты же не собираешься приставать к моей дочери. Это сто тысяч юаней за медицинское обслуживание. Возьми деньги, держись подальше от моей дочери и больше ко мне не приходи."

Прежде чем Нин Тао смог что-либо сказать, Цзян Хао выкрикнула: "Цзян Илун! Ты сам себя оскорбляешь!"

"Хао, я делаю это для твоего же блага", - заявил Цзян Илун

- Я уже проходил через такое и я знаю, чего он хочет.

Цзян Хао уже собиралась возразить, когда Нин Тао сказал: "Я только сказал, что ты не должна сердиться. Почему ты снова злишься? Дай мне поговорить с твоим отцом.

Цзян Хао кивнула.

- О, это правда, что девушки неравнодушны к чужакам. Видишь, ты ее отец, но твои слова не стольок важны, чем слова этого мальчика - язвительно заметила Цзоу Юймэй, которая тоже подошла и стоял в толпе. Очевидно, она просто пыталась подлить масла в огонь.

- А ты заткнись! - Цзян Илун накричал на Цзоу Юймэй.

-Это чистая правда.- Пробормотала Цзоу Юймэй. -Как ты можешь злиться на меня?"

Цзян Илун не ссорился с Цзоу Юймэй из-за своей гордости, но перенес свой гнев на Нин Тао.

-Что ты все еще здесь делаешь? Бери деньги и убирайся отсюда!

Нин Тао вытащил руки из карманов брюк и наклонился к уху Цзян Илуна, шепча: "Цзян Илун, твоя жизнь такая дешевая, стоит всего лишь сто тысяч юаней. Я не возьму твои деньги, я только хочу, чтобы вы выполнили контракт между нами."

Цзян Илун усмехнулся и спросил:" Какой еще контракт, почему я ничего не помню?"

-Ты еще вспомнишь - сказал Нин Тао. -Когда вспомнишь, приходи ко мне в деревню, которую ты снес. Затем он сделал паузу, протянул руку и похлопал Цзян Илуна по плечу.

- Хороший костюм. Ты выглядишь в нем лучше, чем в больничном халате.

Цзян Илун отмахнулся от руки Нин Тао и сунул чек в карман рубашки Нин Тао.

Нин Тао достал чек из кармана рубашки и разорвал его на мелкие кусочки. Затем он подбросил кусочки в воздух, прежде чем повернуться, чтобы уйти.

- Бедный мальчик вел себя так, как будто он богатый человек. Он должен подумать о том, кто он такой."

-Должно быть, он думает, что ему недоплатили, не так ли?

- Я не ожидал, что бедный мальчик окажется таким хитрым.

Послышались резкие слова, но Нин Тао остался равнодушен.

- Нин Тао подожди, я пойду с тобой.- сказала Цзян Хао, когда она повернулась, чтобы пойти за Нин Тао.

Внезапно Цзян Илун схватил ее за запястье и спросил: "Хао, почему ты не понимаешь? Он пришел ко мне, потому что хотел ухаживать за тобой. Ты так наивна, что он обманул тебя!

- Отпусти мою руку

- Я не отпущу тебя сегодня. - Цзян Илун протянул свою левую руку и схватил запястье Цзян Хао двумя руками. Но каким-то образом он вдруг почувствовал, что его левая рука обмякла, и появилось ощущение онемения.

Вокруг столпилось много гостей.

- Мисс Цзян, послушайте своего отца. Твой отец сделал это для твоего же блага.

- Да, такие люди, как этот парень, очень коварны.

- Должно быть, он думает, что на чеке слишком мало денег. Если бы твой отец дал ему миллион, он бы не порвал чек."

Голоса убеждения заполнила уши Цзян Хао.

Она хотела выйти и уйти с Нин Тао, но Цзян Илун держал ее за руку, и она не могла оттолкнуть Цзян Илуна перед таким количеством людей. В конце концов, он был ее биологическим отцом. К тому времени, когда она снова посмотрела в сторону Нин Тао, он уже исчез.

Выйдя из клуба, Нин Тао оглянулся и пробормотал: "леопард никогда не меняет не меняет своих пятен. Сейчас ты прогнал меня, но скоро ты будешь умолять меня на коленях. Тогда я попрошу вас погасить все ваши долги!"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 15: Добрая женщина-воровка**

Глава 15: Добрая женщина-воровка

Послеполуденное солнце светило ярко. Не было ни малейшего дуновения ветра, но было ужасно жарко.

Нин Тао сидел в закусочной, ел рисовую лапшу с соусом и оглядывал окрестности через дорогу.

Это была "Счастливое Собщество". Дюжина кирпичных и бетонных зданий стояли на небольшом участке земли, с небольшим количеством зелени и несколькими трещинами на многих стенах. Судя по всему, здания были низкого качества.

"Счастливое Сообщество" было поселением для жителей деревни, чьи дома были насильственно разрушены Цзян Илуном. Цзян Илун разрушил их дома, дал им небольшую компенсацию, а затем уговорил их купить дома в "Счастливой Сообществе" используя свои сбережения. Таким образом, он заработал много денег, в то время как эти люди страдали.

Девушка зашла в закусочную и заказала миску рисовой лапши.

Нин Тао взглянул на нее. Девушке было около 18 лет, у нее было изящное и тонкое лицо и блестящие черные глаза. Она была одета в тонкую хлопковую футболку и очень короткие джинсы. Ее белоснежные бедра были выставлены на показ. Она была полна юношеской энергии и обаяния.

Девушка бросила на Нин Тао свирепый взгляд, как будто была недовольна тем, что он смотрит на нее.

Нин Тао отвел от нее взгляд и встал, чтобы заплатить владельцу, который готовил рисовую лапшу. Когда владелец искал для него сдачу, Нин Тао подумал: "Это не сработает. У меня осталось всего несколько сотен юаней, а клиника не приносит никакого дохода, но мне нужно есть. Я должен найти способ зарабатать деньги.

- Молодой человек, разве рисовая лапша не была вкусной?- спросил хозяин, заметив мрачное выражение лица Нин Тао.

Нин Тао отложил сдачу и небрежно сказал: "Нет, было вкусно. Ты делаешь то, что должен делать."

Владелец закусочной вежливо ответил:" Спасибо, приходи еще."

Нин Тао вернулся к столу, за которым только что сидел, и с удивлением обнаружил, что его маленькая аптечка исчезла вместе с девушкой. Он выглянул на улицу, но там никого не было.

В это время к нам подошел хозяин закусочной с миской рисовой лапши. -А где же этот клиент?- испуганно пробормотала он.

- Босс, вы знаете эту девушку?- спросил Нин Тао.

Владелец закусочной угрюмо ответил: "Нет, я не знаю. Не повезло тебе! Как она могла обмануть меня! Мне и так не легко управлять этим маленьким бизнесом.

Оказалось, что они встретили вора.

Нин Тао принюхался и быстро определил запах девушки. Он вышел из закусочной и пошел по запаху, оставленному девушкой.

Теперь он находился в пригороде города Шань. Это было отдаленное место с дорогами, но без автобусов. Девушка пришла пешком, не используя никаких средств передвижения. По этим двум признакам Нин Тао понял, что девушка живет неподалеку.

Под палящим солнцем у Нин Тао кружилась голова, и он был зол.

- Я так беден, а ты меня обокрали. Когда я поймаю тебя, я должен позволить тебе тоже позагорать!"

Через десять минут он добрался до конца дороги, и в поле зрения показалось обшарпанное двухэтажное здание. Перед зданием был внутренний двор и большие ржавые железные ворота с табличкой "Солнечный Приют".

Запах девушки проникал через железные ворота, двор и здание.

-Она что, сирота? - эта информация удивила Нин Тао. Он протянул руку и постучал в дверь.

Тук-тук!

Нин Тао не использовал много сил, но старая железная дверь издала громкий звук.

-Кто это?- спросил детский голосок, и послышались шаги.

Когда железные ворота открылись, за ними стояла маленькая девочка с грязным лицом и с любопытством смотрела на Нин Тао. Девочке было около шести лет, одета она была в большую мужскую майку, которая почти закрывала все ее тело.

- Кто тебе нужен, дядя? - спросила девочка детским голоском.

Нин Тао присел перед ней на корточки, широко улыбаясь, и спросил: "Привет, как тебя зовут?

- Я Ли Сяою, и мне шесть лет - ответила маленькая девочка.

Нин Тао нежно погладил по голове Ли Сяою и сказал: "Хорошая девочка. Я хочу увидеть старшую сестренку с красивыми глазами, она здесь живет. Ты можешь отвести меня к ней

Ли Сяою наклонила голову и сказала: "Ты хочешь видеть сестру Су Я, дядя?

Нин Тао просиял и ответил: "Да, я хочу видеть сестру Су Я."

Ли Сяою сказала:" Дядя, заходи и я отведу тебя к ней."

Нин Тао вошел внутрь. Ли Сяою толкнула железную дверь своими маленькими ручками, но она была слишком мала и слаба, чтобы закрыть ее.

- Позволь мне помочь тебе.- Нин Тао протянул руку и закрыл перед Ли Сяою большую железную дверь.

Затем Ли Сяою пошла впереди.

- Дядя - сказала она - Это приют для сирот. Мы все сироты. Почему бы вам не пожертвовать нам немного денег? - Она снова посмотрела на Нин Тао и добавила: - Если у тебя нет денег, ты можешь пожертвовать одежду и еду.

Маленькие глазки Ли Сяою лишили Нин Тао дара речи. - Дядя позже купит Сяою несколько конфет."

Ли Сяою широко улыбнулся Нин Тао и вежливо сказал: "Спасибо, дядя. Я хочу чипсы и шоколад! Все, пойдемте скорее, к нам пришел дядя, и он купит нам конфет!

Какая щедрая девушка! Она еще не получила конфеты, но она начала звать своих друзьям, чтобы поделиться.

Большая группа детей выбежала из разных комнат и вскоре окружила Нин Тао, протягивая к нему руки за конфетами. Они были очень молоды, от трех до десяти лет. Их одежда была порвана и грязна. Один маленький мальчик даже надел юбку девочки, выглядя довольно несчастным.

Чувствуя острую боль в сердце, Нин Тао достал из кармана все деньги и вложил их в руку Ли Сяою. - У дяди остались только столько денег. Возьмите их и купить конфеты себе и друзьям.

- Дядя, это очень любезно с твоей стороны.

- Спасибо, дядя. Сначала я отведу тебя к сестре Су Я.- Ли Сяою счастлива. Она крепко сжала в руке деньги, превышающие 100 юаней, и повела Нин Тао к дому с черепичной крышей, стоявшему сбоку здания.

Большая группа детей последовала за ними, радостно подпрыгивая и оживленно бегая.

Возле дома с черепичной крышей Нин Тао поднял голову и бросил взгляд на крышу здания. Затем он последовал за Ли Сяою, когда она открыла дверь и вошла внутрь.

Внутри Нин Тао увидел женщину в постели. Ей было около шестидесяти лет, она была бледна, и волосы ее, давно не мытые, были сальными. На маленьком столике рядом с кроватью стояла миска с коричневым отваром и глиняный горшок для кипячения лекарства, в котором было добрая половина горшка с остатками отвара. На маленьком столике лежала стопка коробок западными с лекарствами и ламинированная рабочая карточка с ее фотографией и именем. Это была Чжоу Юйфэн, директор детского дома "Солнечный Свет".

В одном углу комнаты был электрический вентилятор, который работал, но в комнате было все еще очень жарко. Самым ценным предметом в доме был телевизор Changhong. Однако это был очень старый телевизор и со вслоем пыли и грязи на нем.

У Чжоу Юйфэн были закрыты глаза и казалось она не заметила, как кто-то вошел в ее комнату.

Девушки в комнате не было.

Взгляд Нин Тао упал на лицо Чжоу Юйфен. В его глазах тело Чжоу Юйфэн было наполнено массой разноцветных гамм. Разные цвета соответствуют разным органам. Кроме того, сотни запахов хлынули в его ноздри, включая запах внутренностей Чжоу Юйфэн.

Всего через несколько секунд осмотревшись и понюхав, Нин Тао уже знал о состоянии Чжоу Юйфен. Она страдала циррозом печени и имела признаки асцита. Если бы у нее было достаточно денег, чтобы поехать в главную больницу для пересадки печени, она бы выжила, но она явно не могла себе этого позволить.

-Это очень странно. Сестра Су Я только что была в доме, где же она? - Ли Сяою оглядела комнату с озадаченным выражением на лице.

Нин Тао ответил: "Твоя сестра Су Я находится на чердаке. Сходи за ней и скажи ей, что я хочу поговорить с ней.- Затем он добавил: - И попроси ее принести мою коробку. Я могу вылечить тетю Чжоу.

- Дядя, ты доктор? - С любопытством спросила Ли Сяою.

Нин Тао с улыбкой кивнул. - Да, поторопись.

- Дядя, а вы точно можете вылечить нашего директора?- Спросила Ли Сяою.

- Конечно, иди - настаивал Нин Тао.

- Отлично,я сейчас же позову сестру Су! - Ли Сяою повернулась и выбежал за дверь.

Нин Тао подошел к кровати, подсознательно желая вытащить бухгалтерсую книгу из бамбука, чтобы проверить добрые дела Чжоу Юйфэн, прежде чем он вспомнил, что книга была в маленькой аптечке, которая была украдена женщиной-воровкой по имени Су Я.

Затем Чжоу Юйфэн, лежавшая на кровати, медленно открыла глаза. Она посмотрела на Нин Тао и сказала слабым голосом: "Молодой человек, я слышала ваш разговор с Сяою... Кхм-Кхм "

Нин Тао наклонился к кровати и заботливо ответил:" тетя Чжоу, говори медленно и не волнуйся. Я не такой уж плохой человек."

- Су Я плохая девочка. Она, она украла вещи для детей в детском доме. Не вызывайте полицию. Не делай ей больно... Я тебя умоляю... - Чжоу Юйфэн говорил бессвязно и изо всех сил пытался встать.

Нин Тао положил руку ей на плечо и сказал: "Тетя Чжоу, не волнуйся, я не причиню ей вреда. Будьте уверены."

На самом деле, даже без слов Чжоу Юйфэн, которая защищала Су Я, Нин Тао сформировал свое собственное суждение, основанное на том, что он видел и чувствовал в приюте. Девушка по имени Су Я воровала вещи не для себя, а для бедных детей в детском доме и больного директора Чжоу.

- Дядя, я нашла сестру Су Я! - Ли Сяою вбежала в комнату с серьезным выражением лица, как будто она закончила важное задание.

Нин Тао обернулся и увидел Ли Сяою и Су Я, девушку, которую он встретил в закусочной. Она стояла за дверью, нервничая и держа в руках его аптечку.

- Это ты... - Су Я хотела что-то сказать, но выговорила только это.

- Тетя Чжоу, ты отдохни, а я пойду поговорю с Су Я. Я скоро вернусь.- Нин Тао подошел к Су Я.

Чжоу Юйфэн вздохнула и ничего не сказала.

- Дядя, можно я пойду в магазин с друзьями и куплю конфет?- Ли Сяою спросила у Нин Тао.

Нин Тао протянул руку и погладил ее по голове. - Конечно - сказал он с улыбкой.

Ли Сяою тут же убежала.

Су Я добавила: "Ты действительно обжора. Можешь идти, но будь осторожна когда будешь переходите дорогу.

Ли Сяою оглянулась на Су Я и показала ей язык.

Нин Тао был удивлен ее поведением, но почему-то ему стало тяжело на сердце.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 16: Кушать его конфеты и работать на него**

Глава 16: Кушать его конфеты и работать на него

Дети ушли за конфетами, и во всем приюте стало тихо.

Под старым деревом во дворе, Су Я передала Нин Тао шкатулку, действуя как вор, которого поймали на месте преступления.

- Вот твоя шкатулка. А теперь можешь идти.

Нин Тао открыл коробку и проверил ее. В коробке все было на месте.

Су Я тоже подошла, чтобы посмотреть на содержимое коробки. Нин Тао бросил на нее быстрый взгляд, и она поспешила обратно, сказав: "Твоя коробочка не заперта, но почему я не могу ее открыть?

- Эта шкатулка закрыта с помощью механизма. - заявил Нин Тао.

Вообще-то, он соврал. Он мог открыть ее, потому что был владельцем Небесной Клиники.

-Теперь ты можешь идти. - убеждала Су Я.

- Давай поговорим.- предположил Нин Тао.

В темных глазах Су Я был намек на осторожность. - Насчет чего?

"О директоре Чжоу. Я хочу узнать о ней побольше, а потом начать ее лечение .- Ответил Нин Тао.

- Сяою сказала, что ты врач, но я не верю тебе.- заявила Су Я

Нин Тао немного растерялся, прежде чем спросить: "Почему ты думаешь, что я не врач?"

Су Я посмотрела на него сверху вниз, затем в его глаза и сказала: "В какой больнице есть врачи, которые одеваются так убого, как ты? И ты когда-нибудь видел, чтобы врач выпил весь суп, имея рисовую лапшу?

Нин Тао был ошеломлен.

- Предупреждаю тебя, у меня есть друзья в Синдикате, и они защитят меня. Тебе лучше не шутить, или ты пострадаешь!-

Нин Тао был зол, но ему было и смешно.

-Если у тебя действительно есть кто-то, кто защитит тебя, ты бы не пряталась на крыше, узнав что я пришел. И у девушек, у которых есть защитники, есть татуировки, а у тебя нет."

- Я... У меня есть! Она закрыта одеждой, и ты не можете ее увидеть!- Су Я начала яростно спорить.

-Я тебе не верю.

Су Я стала еще злее!

-Если ты не верите, что я врач, позволь мне осмотреть тебя.- Заявил Нин Тао.

- Идиот!- Су Я прокляла его.

Нин Тао не стал спорить. Его глаза и нос были мгновенно стали сильнее после того как он это пожелал . Он увидел, что тело Су Я было обернуто в красочное облако воздуха, и запах, выпущенный телом Су Я, включая запах внутренних органов, также влился в его нос.

Су Я дико закричала: "Почему ты еще стоишь тут? Я уже вернула тебе твою коробку. Если ты не уйдешь, я вызову полицию!

- У тебя плохие нервы, потому что ты часто напряжена и подавлена - сказал Нин Тао.

-Ты часто теряете сон в последнее время? Тебе снятся кошмары, когда ты спишь и ты просыпаетесь из-за боли головы и глаз? -

Су Я была ошеломлена.

- Можешь не волноваться. Ты молода, и можете быстро выздороветь, немного отдохнув. Затем Нин Тао добавил: "Кроме того, твоему организму не хватает поливитаминов из-за частичной диеты и плохого питания. Больше всего тебе не хватает витамина группы В, поэтому кончики твоих пальцев имеют очень тонкую кожу, которая часто отслаивается, поэтому твои отпечатки пальцев размыты и особенно чувствительны к теплу. Твоя левая кость ноги была повреждена, но ты не получила лечения в котором нуждались, так что твои ноги болят при пасмурной погоде. Я ведь прав?"

- Как, как ты узнал?" - спросила Су Я с изумлением.

Нин Тао ответил: "Тебе не нужно знать, почему я знаю все это. Я говорю тебе это только для того, чтобы убедить тебя, что у меня есть возможность вылечить директора Чжоу, но мне нужна твоя помощь.

Су Я на мгновение замолчала, прежде чем сказать: "Что ты хочешь, чтобы я сделала?"

Нин Тао улыбнулся и заявил: "Мне нужна комната без окон. Когда я буду лечить директора Чжоу, ты должна будешь охранять дверь и никого не впускать. Есть еще кое-что, что ты должна будешь сделать, но я не могу сказать тебе сейчас. Я запишу это на листке бумаги. Ты просто должны следовать инструкциям записанным на нам.

Су Я посмотрела прямо в глаза Нин Тао. - Тебе лучше не лгать мне.

Нин Тао спокойно слушал ее угрозы.

-Я всю свою жизнь буду воровать твои вещи. Я не оставлю тебе даже нижнего белья! - сказав это, Су Я зашагал прочь.

Нин Тао некоторое время смотрел ей вслед.

-----

Су Я готовила комнату, когда дети вернулись. Они смеялись и играли, и солнечный приют восстановил первоначальное оживление. Ли Сяою лизнула леденец, стоя на страже у двери для Нин Тао, со счастливой улыбкой на грязном личике.

В доме с черепичной крышей Нин Тао достал из маленькой аптечки книгу бамбуковых листков и положил на нее руку Чжоу Юфен.

Чжоу Юфэн слабо вздохнул и сказал: "доктор Нин, я знаю, что вы добры, чтобы помочь мне, но ... .. Я знаю свое состояние. В больнице сказали, что мне нужно поменять печень, чтобы иметь хоть какую-то надежду выжить, но у меня совсем нет денег. Сейчас я даже не могу позволить себе обезболивающее, и я не могу заплатить тебе.-

Тетя Чжоу, мне не нужны твои деньги, - утешил ее Нин Тао. Вам не нужно менять печень. Я могу вылечить тебя."

Слезы хлынули из глаз Чжоу Юфэна. -Тебе не нужно меня утешать. Я знал, что мои дни сочтены. Я не боюсь смерти, но беспокоюсь о детях в детском доме. У них нет семьи. Су Я все еще так молода, что она не в состоянии заботиться о стольких детях...

- Тетя Чжоу, не волнуйся. Я тебе помогу.- Нин Тао снял руку Чжоу Юфэня с книги и открыл ее.

В гроссбухе появилось содержание о директоре Чжоу: "Чжоу Юфэн, рожденный в семнадцатый день шестого лунного месяца в сорок пятом году в цикле шестидесяти лет; первая заслуга состоит в том, чтобы спасти и вырастить 16 брошенных младенцев, а также усыновить 57 сирот... Ей принадлежит 169 пунктов заслуги добрых намерений. Рецепт для добрых намерений поможет ей избавиться от несчастья, вылечить болезнь и продлить жизнь."

Семнадцатый день шестого лунного месяца сорок пятого года в цикле шестидесяти лет был годом 1968 года, так что Чжоу Юфэн был фактически не так стар, и ему только что исполнилось 50.

Высокие заслуги Чжоу Юфэна в добрых намерениях удивили Нин Дао. Но это имело смысл. Что заставило его вздохнуть с чувством, так это то, что такой хороший человек имел такую болезнь и даже не мог позволить себе обезболивающее.

К счастью, между небом и землей всегда существовали справедливость и карма. Добро и зло всегда будут вознаграждены.

Казалось, что судьба была несправедлива к Чжоу Юфэн, но кто знает, было ли прибытие Нин Дао также ее судьбой.

Нин Тао отложил книгу и начал: "тетя Чжоу, ваша болезнь может быть вылечена, и вы будете здоровее после лечения. Вы можете прожить до 100 лет.

Чжоу Юфэн покачала головой и сказала: "тебе не нужно меня дурачить, чтобы сделать счастливой. Я... Гм... Я очень хорошо знаю свое положение...

- Просто поверь мне хоть раз и дай себе шанс. Пожалуйста, позволь мне лечить тебя", - убеждал Нин Тао.

-Я могу согласиться с тобой, но ты должна... гм... обещай мне одну вещь, - ответил Чжоу Юфэн.

- Тетя Чжоу, скажи мне. Что бы это ни было, я обещаю тебе, - мягко ответил Нин Тао.

Чжоу Юфэн посмотрел на Нин Тао и сказал: "я могу сказать, что ты хороший человек. Ты сможешь помочь этим детям, когда я умру? Они такие жалкие...

- Хорошо, я обещаю, - согласился Нин Тао.

В этот момент из-за двери раздался голос ли Сяою: "сестра Су Я, вы не можете войти!

-Убирайся с моего пути.

- Нет, если только ты не наступишь на мой труп!-

Су я отругала ее, - ли Сяою, хватит. Тебя подкупили кусочком конфетки. Тебя так легко обмануть!"

Ли Сяою фыркнул: "Я собираюсь стать владельцем супермаркета! Я съем столько сахара, сколько захочу, но тебе я его не продам!-

Су я толкнула дверь и вошла. Ли Сяою, держа горячие штаны Су Я, был втянут внутрь. На самом деле она была куплена конфетами Нин Тао. Она съела его конфету и теперь работала на него.

-Я приготовил дом, как вы просили. Что еще мне нужно сделать?- Прямо спросила Су Я.

Нин Тао сунул ей в руку приготовленную записку и сказал: "Смотри, когда я буду лечить тетю Чжоу. А теперь помоги мне помочь тете Чжоу подняться, я отнесу ее в ту комнату."

Су я убрал записку, а затем помог Чжоу Юфэн забраться на спину Нин Тао.

После этого Нин Тао вынес Чжоу Юфэна из дома с черепичной крышей и последовал за Су Я в комнату в здании. В комнате стояла только одна кровать. Простыни и одеяла были свежими и чистыми. Был также прикроватный столик с полотенцами Су Я, раковиной и термосом.

Нин Тао уложил Чжоу Юфэна в постель и сказал ей: "Тетя Чжоу, пожалуйста, подождите минутку. Я вернусь после нескольких слов с Су Йа."

Чжоу Юфэн просто кивнул, не говоря ни слова. Очевидно, она не верила, что Нин Тао вылечит ее. Она сотрудничала с ним, потому что верила, что Нин Тао выполнит свое обещание— поможет Су Я заботиться о детях в приюте после ее смерти.

Нин Тао позвал Су Я из комнаты и сказал ей: "помни, никому, включая тебя, не позволено входить, что бы ни случилось. Мне понадобится минут сорок-пятьдесят, а потом я позову вас, когда все закончится.-

Су Я все еще сохраняла свой свирепый взгляд. -Те же самые слова, если ты лжешь мне..."

Прежде чем она закончила, Нин Тао повернулся и вошел, закрыл дверь и запер ее на засов.

Глядя на закрытую дверь, Су я упрямо закончила то, что она собиралась сказать: "я буду продолжать красть твои вещи всю свою жизнь! Я не оставлю тебе никакого нижнего белья!-

Ли Сяою подошла с леденцом в маленьком рту и молча встала по другую сторону двери.

Су Я спросил с любопытством: "ли Сяою, что ты здесь делаешь?

- Следи за дверью, - проворчал ли Сяою.

Су я сердито закатила глаза на Ли Сяою и вспомнила записку, которую ей дал Нин Тао. Она достала записку и открыла ее.

В записке говорилось: "у директора Чжоу высокая вероятность потери памяти после лечения. Она, наверное, все здесь забудет. Вы должны рассказать ей больше о прошлом, заботиться о ней, и помочь ей перестроиться."

Су Я не могла не думать о сцене, когда Нин Тао лечил ее под старым деревом саранчи. - Как он может быть так уверен, что у директора Чжоу будет амнезия, прежде чем он начнет лечить ее? Какой странный человек... "

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: идёт перевод

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0016: Сахарная еда, Сахарная верность**

0016 ГЛАВА ГЛАВА СУГАР, Лояльность сахару Дети вышли купить сахара, и весь детский дом был холодным, как будто это заброшенное место.

Под старым акациевым деревом во дворе Су Я передал Нин Тао маленький сундук с лекарствами, но отношение было не похоже на вора, который был пойман на месте преступления: "Твой сундук, теперь отдай его тебе, и ты можешь идти".

Нин Тао открыл коробку и взглянул на нее, содержимое было столь же многочисленным.

Когда дело было открыто, Су Я также подошел, чтобы посмотреть на содержимое дела, Нин Тао посмотрел на нее, она последовала за ней и отступила, сказав: "У тебя это дело не заперто, почему я не могу его открыть?".

Нинг Тао сказал: "Есть органы".

Вообще-то, органа не было, он смог его открыть, потому что был владельцем клиники за пределами Небес.

"Вот так". Сьюя настоятельно призвала.

Нинг Тао сказал: "Давай поговорим об этом".

В уродливых глазах Суи появился дополнительный проблеск осторожности: "Говорить о чём"?

Нин Тао сказал: "Давай поговорим о декане Чжоу, я хочу познакомиться с ней, а потом побаловать ее".

Су Я сказал: "Сяо Юй говорит, что ты врач, но я так не думаю".

Нинг Тао был несколько безмолвен: "Почему ты думаешь, что я не врач?"

Су Я взглянул с головы Нин Тао на ноги, прежде чем снова посмотреть ему в глаза, ''Какой врач больницы носит тебя таким потрёпанным? К тому же, какого врача вы когда-либо видели, кто ест рисовую лапшу и даже не пьет суп?"

Нинг Тао, ".........."

Голос Су Я замерз: "Предупреждаю, у меня есть прикрытие на Дао, лучше не двигай кривыми мыслями, а то я заставлю тебя пройти через ад!"

Нинг Тао был так зол и забавен: "Если бы кто-то прикрывал тебя, тебе бы не пришлось прятаться на крыше, когда я пришел к тебе, не так ли? Кроме того, у всех девушек, которых я видел, на теле есть татуировки, а у тебя нет".

"Я... я! Накрой одежду, чтобы не было видно!" Сьюя сказала яростно.

"Разве нет?"

Суа-спат, "Негодяй!"

Нинг Тао сказал: "Если ты не веришь, что я врач, то я покажу тебе болезнь".

"Псих!" Суя отругала.

Нин Тао было все равно, и его глаза и нос "проснулись" после одного движения ума. В его глазах тело Су Я окутано облаком красочного Ци, и запахи, исходящие от тела Су Я, включая ароматы его внутренних органов, устремлялись в его носовую полость.

Суя отчаянно сказала: "Чего ты до сих пор стоишь здесь? Я вернул тебе дело, и я позвоню в полицию, если ты не уйдешь!"

Нинг Тао сказал: "У вас появились симптомы невроза, потому что у вас стресс и депрессия, вы теряли много сна в последнее время"? Даже когда ты спишь, тебе все еще снятся кошмары? А еще, просыпаешься ли ты каждый день с головной болью и больными, припухшими глазами?"

Суя замерзла сразу.

"Но не волнуйся, ты так молод, что немного поправишься." Нинг Тао продолжил: "Кроме того, вашему организму не хватает поливитаминов из-за неполноценного питания и недоедания. Витамин, которого вам не хватает больше всего - это витамины группы B, поэтому у вас очень тонкая кожа на пальцах и симптомы пролития, поэтому ваши отпечатки пальцев размыты, и вы особенно чувствительны, когда вам становится жарко. У вас травма подколенного сухожилия левой ноги, которая не получает того лечения, которое должно быть, и больно, как только погода становится дождливой и влажной. Эти, я прав?"

Сердце Суи было в шоке: "Ты, откуда ты все это знаешь?"

Нин Тао сказал: "Тебе не нужно знать, почему я это знаю, я говорю тебе это только для того, чтобы ты поверил мне, что я способен исцелить декана Чжоу, но мне нужна твоя помощь".

Суа минуту молчала, прежде чем сказала: "Что ты хочешь, чтобы я сделала?".

Нин Тао показал намек на улыбку: "Мне нужна комната без дверей и окон, вы охраняете дверь, пока я лечу декана Чжоу, не впускайте никого, включая вас". Есть еще одна вещь, которую нужно сделать сзади, но я не могу сейчас говорить с тобой об этом, я запишу это на листе бумаги, и ты просто должен следовать за этим".

Су Я посмотрела прямо в глаза Нин Тао: "Лучше не лги мне, а то я...."

Нинг Тао спокойно ждала своей угрозы.

"Я украду тебя на всю жизнь! Даже пару трусиков тебе не оставят!" Оставив эти "жесткие слова", Су Я ушёл вперёд.

Нинг Тао посмотрела на заднюю часть своих горячих штанишек и немного подправила.

Дети вернулись, пока Суя готовил комнату, шумно и смешно. Сиротский приют "Солнечный свет" снова жив. Ли Сяоюй лизал леденец, стоя на страже у двери для Нин Тао, счастливая улыбка на его грязном маленьком личике.

В кафельной комнате Нин Тао вытащил из маленькой аптечки книжку с бамбуковым джейном, а затем положил руку Чжоу Юфэна на бамбуковое джейно.

Чжоу Юфэн вздохнул: "Сяо Нин ах, я знаю, что вы любезно пытаетесь мне помочь, но... Я очень ясно выражаюсь по поводу этой болезни, в больнице сказали, что печень должна быть заменена, чтобы иметь хоть какую-то надежду на жизнь, где у меня эти деньги ах". Я даже денег на болеутоляющие сейчас не могу достать, и у меня нет для тебя денег".

Нин Тао заверил: "Тетя Чжоу, мне не нужны твои деньги, и тебе не нужно менять печень, я могу тебя вылечить".

Углы глаз Чжоу Юфэн были залиты слезами: "Не утешайте меня, я знаю, что не смогу больше жить, я не боюсь смерти, я просто беспокоюсь о детях в приюте, у них нет ни отца, ни матери, а Су Я еще так молода, она не может позволить себе заботиться о таком количестве детей......".

"Тетя Чжоу, этот тоже можешь быть уверен, и я." Нин Тао снял руку Чжоу Юфэна со счета бамбука и открыл счет бамбука.

Год Ушэнь был 1968, а Чжоу Юфэн на самом деле был не очень старым, только что исполнилось пятьдесят.

Хорошие мысли и заслуги Чжоу Юфэна были настолько высоки, что Нин Тао был немного удивлен, но это было разумно. Но что заставило его плакать, так это то, что это был такой хороший человек, который получил такую болезнь, и был настолько болен, что даже не мог получить деньги на болеутоляющие.

Есть справедливость на небе и на земле, карма перевоплощается, и добро и зло в конце концов будут вознаграждены.

Казалось, что небеса были несправедливы по отношению к Чжоу Юфэню, но кто мог быть уверен, что его прибытие не было волей небес?

Нин Тао убрал бамбуковый набросок из бухгалтерской книги и сказал: "Тетя Чжоу, твоя болезнь может быть вылечена, и после того, как ты вылечишься, твое тело будет лучше, чем раньше, жить сто лет - это не проблема".

Чжоу Юфэн покачал головой: "Не надо меня уговаривать, чтобы я был счастлив, я... кашляю... Я очень хорошо знаю свою ситуацию..."...

Нин Тао сказал: "Доверься мне хоть раз, и дай себе шанс, и позволь мне исцелить тебя".

Чжоу Юфэн сказал: "Я могу пообещать тебе, но ты также должен... пообещать мне одну вещь".

"Тётя Чжоу, если у тебя есть что-нибудь, просто скажи, я всё сделаю". Нинг Тао сказал.

Чжоу Юфэн посмотрел на Нин Тао: "Я вижу, ты хороший человек, ты можешь помочь этим детям после моей смерти". Они такие жалкие....."

"Я обещаю тебе". Нинг Тао сказал.

В это время голос Ли Сяоюя за дверью звучал: "Сестра Су Я, вы не можете туда войти"!

"Уйди с дороги".

"Нет, если только ты не наступишь на мое тело и не войдешь!"

Голос Су Я, "Ли Сяоюй ты достаточно, кусок сахара подкупил тебя, это все, что у тебя есть?"

Ли Сяоюй ворчал: "В будущем я стану владельцем супермаркета! Ешь столько сахара, сколько хочешь, не продавай!"

Су Я открыла дверь и вошла, а Ли Сяоюй схватила брючную ногу своих горячих штанишек и "затащила" ее внутрь. Её действительно подкупил сахар Нинг Тао, она ест человеческий сахар, преданность делу сахара.

"Я подготовил дом, как вы просили, что еще я должен сделать?" Суя открыл дверь на горную дорогу.

Нин Тао засунула в руки давно подготовленную записку: "Ты можешь прочитать ее позже, когда я буду лечить тетю Чжоу, а теперь помоги мне забрать ее, пока я буду нести ее".

Су Я положила записку, а потом помогла Чжоу Юфэню на спине Нин Тао.

Нин Тао вытащил Чжоу Юфэн на спине из кафельной комнаты и проследовал за Су Я в одну из комнат в здании. В комнате была только одна кровать, а простыни и одеяла были свежеприготовлены и очень чисты. Есть также тумбочка, в которой лежат полотенца Суа, раковина и бутылка с теплой водой.

Нин Тао уложила комнату Чжоу Юфэн на кровать, а затем сказала ей: "Тётя Чжоу, подожди минутку, я вернусь после пары слов с Су Я".

Чжоу Юфэн просто кивнул и не заговорил. Очевидно, она не верила, что Нин Тао может вылечить ее, и она была так готова к сотрудничеству только потому, что верила, что Нин Тао выполнит свое обещание помочь Суе позаботиться о детях в приюте после ее смерти.

Нин Тао позвонил Су Я за дверь и нарекал: "Помните, что бы ни случилось, никому не позволено входить, в том числе и вам". Мне нужно около сорока или пятидесяти минут, хорошо, я тебя позову."

У Су Я все еще был яростный взгляд: "У меня все еще есть эти слова, если ты солжешь мне.........."

Нинг Тао повернулся и вошел внутрь, протянул руку и закрыл дверь, также закрыв задвижку.

Су Я посмотрела на закрытую дверь комнаты и упрямо произнесла полунеблагоразумные слова: "Я украду тебя до конца жизни и не дам тебе даже пару трусиков!".

Ли Сяоюй подошла к другой стороне двери с леденцом во рту, приглушенным.

Су Я любопытно сказал: "Ли Сяоюй, что ты здесь делаешь?"

Голос Ли Сяоюя был двусмысленным: "Охраняйте дверь".

У Су Я не хватило смелости взглянуть на Ли Сяоюй, потом, вспомнив записку, которую дал ей Нин Тао, она вытащила ее и открыла.

В записке говорится: "Есть большая вероятность того, что декан Чжоу потеряет память после лечения, забудет все об этом месте, расскажет ей больше о прошлом, позаботится о ней и поможет ей снова приспособиться к этому месту".

Су Я не могла не вспомнить сцену "лечения" ее под старым акациевым деревом, и ее разум тоже был сбит с толку: "Он не лечил декана Чжоу, как он может быть настолько уверен, что декан Чжоу потеряет память? Какой странный парень..........."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0017: Добродетели добрых дел**

0017 Глава Хорошее Чтение Заслуги В комнате Нин Тао взял полотенце и сказал: "Тетя Чжоу, я завяжу тебе глаза, это нормально?"

Чжоу Юфэн сказал несколько любопытно: "А завязанная повязка еще есть для исцеления?"

Нин Тао сказал: "Мой врач отличается от других врачей тем, что у меня есть свои правила лечения пациентов, и мои пациенты должны следовать моим правилам".

Чжоу Юфэн горько смеялся: "Ну, я умираю, не стесняйся бросать, пока ты помнишь, что обещал мне".

"Тётя Чжоу, пожалуйста, будьте уверены, что я сдержу своё обещание." Нин Тао уговорила Чжоу Юфэн, затем завязала глаза полотенцем.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон, на мгновение посмотрел на него и ответил.

"Доктор Нинг... вы, где вы?" Голос Цзян Йилуна звучал из телефона.

Нин Тао холодно спросил: "Какая тебе разница, где я?".

Голос Цзян Йилуна: "Я, моя болезнь не закончилась, я не могу пошевелить рукой... она почернела... мне так страшно..."

В данном случае, ясно, что болезнь небесной иглы на работе.

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Тогда тебе стоит пойти в больницу, зачем ты меня ищешь?"

"Я, я пошел, обследование не вышло, доктор сказал мне поехать в северную столицу на обследование... Я знаю, что вы можете спасти меня, доктор Нин, вы должны спасти меня... Я чувствую, что я умру..." В голосе Цзян Йилуна был страх.

"Я думал, ты не хочешь меня больше видеть?" Голос Нинг Тао был плоским, с намеком на безразличие.

"Я был неправ, я был неправ, доктор Нин, вы должны спасти меня... Я больше не осмеливаюсь..." умолял Цзян Йилун.

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Я рядом со счастливым районом, который ты построил, я думаю, ты должен знать место, ты действительно хочешь приехать".

"Я знаю это место, я сейчас приду!" Цзян Йилон повесил трубку.

Нин Тао убрал телефон и быстро выкинул из головы Цзян Илуна. Он щелкнул пальцами и нарисовал на стене узор из кровавых замков, а затем с помощью ключа от клиники открыл удобную дверь.

"Кто это?" спросила Чжоу Юфэн, ее глаза были ослеплены полотенцем, и она не могла видеть удобные двери, которые открывались на стенах, напоминающих пространственно-временные туннели.

Нин Тао подошел к постели: "Это должник, не волнуйтесь за него, я отведу вас на лечение, вы будете сотрудничать". Когда он говорил, он поднял Чжоу Юфэн за талию и вошёл в удобную для него дверь.

За дверью - клиника "Скай аут".

На лицах людей на Добром и Злом Триподе появилась улыбка.

Горшок добра и зла первоначально плавал в облаке зла Ци, но когда Нин Тао нес Чжоу Юфэн в, облако зла Ци втянул в горшок, а затем

В клинике не было кровати, поэтому Нин Тао поместила Чжоу Юфэн на стул за столом, а затем развязала полотенце с завязанными глазами, которое было обвязано вокруг ее головы.

Чжоу Юфэн был ошеломлен, когда открыл глаза: "Что это, это место? Как я сюда попал?"

Нин Тао тепло сказал: "Тетя Чжоу, ты в центре моей клиники".

"Как я, как я сюда попал?" Чжоу Юфэн все еще был слишком удивлен, чтобы приспособиться.

Нин Тао на мгновение подумал: "Моя клиника мобильна, это... почти фургон, это немного странно, поэтому мне пришлось привезти тебя с завязанными глазами".

"Так и есть". Чжоу Юфэн только что вспомнила о процессе, глядя направо и налево, все в клинике заставило ее задуматься.

Нин Тао открыл дверь и сказал горному полу: "Тетя Чжоу, ты хороший человек и ты сделал много хорошего в своей жизни. Но сейчас ты болен, и если ты не будешь его лечить, это опасно. Я могу вылечить тебя, но мне нужно, чтобы ты подписал мой рецепт".

Взгляд Чжоу Юфэна вернулся в Нин Тао, "Просто подписываешь"? Это легко, я подпишу".

Придя в клинику "Небеса за пределами", она явно находилась в гораздо лучшем психическом и физическом состоянии, чем до своего прихода.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Тетя Чжоу, в этом мире нет ничего, что было бы приобретено даром, и нет ничего, что было бы потеряно даром". Я должен напомнить вам, что все добрые дела, которые вы делаете после подписания, будут стерты. Вы, вероятно, не будете помнить детей, которых вы спасли и усыновили; вы даже не будете помнить, что Саншайн-сиротский приют существует. Итак, ты все еще хочешь это слово?"

Чжоу Юфэн посмотрел на Нин Тао странным взглядом: "Сяо Нин, ты ведь не шутишь со мной, да?"

Нин Тао серьезно посмотрел ему в лицо: "Тетя Чжоу, ты что, так со мной шутишь?"

Чжоу Юфэн минуту молчал, прежде чем сказал: "Забудь или не забудь, я не думаю, что ты сказал, что это имеет значение, что я хочу знать, что подписание... это будет нормально?"

Нин Тао кивнул: "Да, пока ты подписываешь, ты сможешь восстановить свое здоровье, но ты должен ясно мыслить, как только ты подпишешь, все те добрые дела, которые ты совершил, будут стерты, ты даже не вспомнишь их".

Чжоу Юфэн издал мягкий вздох: "Хотя я не знаю, в чем дело, но я не верю ни в какие заслуги, я сделал так много хороших вещей, вырастил так много детей без отцов, и сколько людей вернулось, чтобы навестить меня, когда я заболел? Я всю жизнь делал добро, но в конце концов, у меня даже нет денег, чтобы купить обезболивающее. Скажи мне, зачем делать так много хорошего?"

"Небеса творят справедливость, и я верю, что добро и зло будут вознаграждены." Нинг Тао сказал.

"Хорошо, тогда я подпишу". Чжоу Юфэн принял решение.

Нин Тао взял ручку и табличку с рецептом и начал выписывать Контракт на выдачу рецепта на хорошие чтения.

Пакт "За заслуги перед Самадхи" полностью отличается от "За заслуги перед Цзян Илун", "За заслуги перед Самадхи" заключается в том, что после исцеления забываешь о добрых делах и обо всем, что было сделано в клинике. Завет, предписывающий грех, требует от нечестивого человека полного искупления, прежде чем он забудет все, что было в клинике, но вспомнит, что он сделал, что является злом. Поэтому после лечения Цзян Йилун Нин Тао сказал Цзян Йилун не рассказывать все в клинике, а теперь хочет напомнить Чжоу Юфэн, что она все забудет.

Прошло почти десять минут, прежде чем Нин Тао подписал акт о рецепте доброй монахини "За заслуги" и положил его на стол: "Тетя, подпиши".

Чжоу Юфэн взглянул на содержание рецепта, и был наполовину растерян перед тем, как вышла фраза: "Сяо Нин, откуда ты так хорошо знаешь"?

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "У меня, естественно, есть свой путь".

Вдруг, Чжоу Юфэн понял что-то, и слезы внезапно поднялись на его глазах: "Неужели я действительно забуду все это"?

Нинг Тао кивнул.

"Тогда я тебя запомню?" Чжоу Юфэн снова спросил.

Нинг Тао нежно покачал головой.

Чжоу Юфэн в течение нескольких секунд беззвучно мариновался, затем поднял ручку и подписал рецепт.

С болезнью и смертью с одной стороны и здоровьем и долголетием с другой, она выбрала последнее. Она не поверила, когда впервые пришла в клинику, но поверила, когда увидела контракт с Нин Тао, потому что были вещи, о которых она забыла и никому не говорила, но Нин Тао знал.

Подписаться - значит отказаться от величайшего достижения своей жизни, самой значимой и ценной вещи в ее жизни, но в этом мире никогда не бывает ничего, что можно завоевать или потерять без причины, и если она хочет прожить долгую и здоровую жизнь, она должна потерять все свои добрые мысли и заслуги.

Нин Тао передал Чжоу Юфэню одну из основных таблеток, которые он давно приготовил: "Тётушка Чжоу, это целебная таблетка, примите её".

Со слезами на глазах Чжоу Юфэн сказала: "Ты ведь поможешь Су Я позаботиться об этих детях?".

Нин Тао кивнул: "Ну, не волнуйся, тетя Чжоу, я позабочусь о детях с Су Я".

Только тогда Чжоу Юфэн открыл рот и съел Первоначальный Наказ Дан.

Облако зеленого зеленого дыма в мгновение ока поглотило Чжоу Юфэн.

Глаза Нинга Тао были широко открыты, и даже когда он использовал свою технику восприятия, он не мог видеть, что происходит в зеленом дыму. Все, что он знает, это то, что Первичный Рецепт Дан является медиумом пациента, Контракт Доброго и Злого Рецепта является медиумом Доброго и Злого Блюда, подпись пациента и его лекарства активируют механизм клиники по извлечению добрых и злых помыслов из греха, и именно Доброе и Злое Блюдо завершает это действие, и именно оно является ядром всей клиники. Но по какому принципу действовал Трипод Добра и Зла, и как он действовал, он не мог разобраться.

"Мои знания о мире выращивания все еще слишком малы, я все еще должен работать над этим, с Доброй Нирваной Заслуги на теле тети Чжоу, таким образом, я зарабатываю достаточно для аренды в этом месяце, и Добрая и Злая Тропа также будет излучать хорошие Ци, так что я могу продолжать культивировать мою духовную силу". Нинг Тао думал в своем сердце.

Волна зеленого дыма, как правило, отступала в Трипод Добра и Зла, а в Трипод Добра и Зла был еще один белый Ци. Она полностью отличается от прежней злонамеренности, чувствует себя интимно и тепло, как будто купается в солнечных лучах.

Это хорошая энергия, исходящая от добрых мыслей о заслугах.

Чжоу Юфэн внезапно упал на землю.

Нин Тао поспешил подняться, чтобы подержать ее на руках, не потрудившись посмотреть на ситуацию в штативе добра и зла, и унес Чжоу Юфэн прямо в дверь удобства, после чего вернулся в комнату в приюте "Солнечный детский дом".

Чжоу Юфэн не проснулся.

Нинг Тао положил ее на кровать, а затем вытер полотенцем кровавый замок на стене. Как и в прошлый раз, он снова вытащил небесные иглы и наложил их, создав иллюзию иглоукалывания, чтобы вылечить болезнь.

"Ты сказал, что уже почти пора, как дела?" За дверью подошел голос Суи, свирепый: "Ничего не говори, а то я вышибу дверь"!

"Куда ты торопишься?" Нинг Тао сказал, подошел и открыл дверь.

Как только дверь открылась, Су Я не могла дождаться, чтобы войти в комнату, и на первый взгляд, она увидела несколько голубых серебряных игл, вонзившихся в живот Чжоу Юфэна, и мгновенно разозлилась: "Вы действительно использовали серебряные иглы для лечения болезни декана Чжоу!".

Нин Тао сказал: "Что случилось с серебряной иглой, которую я использовал? Просто вылечите болезнь тети Чоу".

Су Я отчаянно сказал: "Дин Чжоу до сих пор лежит без сознания в постели, что за исцеление ты делаешь?"

Нин Тао подошел к кровати и воткнул иглу в человеческое акупунктурное остриё Чжоу Юфэн, дважды быстро скрутив палец.

"Фу........" Чжоу Юфэн внезапно открыл глаза, затем сел с кровати и уставился прямо на Су Я, которая стояла напротив нее.

"Дин Чоу... ты проснулся?" Суя был удивлен и взволнован: "Тебе лучше?"

Чжоу Юфэн "задержался" на несколько секунд, прежде чем сказал: "Кто ты?".

Су Яттон была ошеломлена на месте, когда вспомнила записку, которую ей дал Нин Тао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0018: Бесполезно вставать на колени.**

Глава 0018 Для меня бесполезно вставать на колени. Солнце было жарким, и несколько цикад лениво щебетали по деревьям старого акациевого дерева.

Чжоу Юфэн прогуливался в приюте "Солнечный свет", глядя туда-сюда в трансе. Большая группа детей последовала за ней и поговорила с ней, но она, казалось, многое забыла и не знала детей, говоря большую часть времени: "Кто ты, маленький друг?

Нин Тао и Су Я стояли у ворот приюта и смотрели, как Чжоу Юфэн "убегает из дома", потому что не помнил этого места.

В глазах Су Я хорошо слышно: "Дин Чжоу для меня как мать, но она... она на самом деле не может меня вспомнить".

Нинг Тао сказал: "Дай ей немного времени, она привыкнет".

"Она все еще может вернуть свою память?" Суя была грустной.

"Не знаю, но до тех пор, пока вы с детьми будете больше рассказывать ей о том, что она здесь сделала, она постепенно привыкнет к этому, она добра по своей природе, и она снова будет тем же деканом Чоу, с которым вы знакомы". Не грустите и вы, пока ваши близкие живы и здоровы, это самое счастливое в мире". Нинг Тао сказал. Он также думал о своих отце и матери, которых разделяли инь и янь, и не мог не горевать, но не мог видеть ни малейшего колебания эмоций на своем лице.

Су Я переместила глаза, чтобы посмотреть в глаза Нин Тао, слезы мелькнули в ее глазах, но ее глаза горели, как огонь.

Нинг Тао с некоторым смущением сказал: "Зачем?"

Су Я внезапно распахнула руки и яростно обернула Нин Тао вокруг себя.

Яростное сжатие, манящее прикосновение, Нин Тао, который никогда не испытывал его раньше, вдруг напряглись, и не знали, как справиться с этой внезапной ситуацией больше. Он не знал, что у него было два варианта, один - дотянуться до талии Суи или неявно оттолкнуть ее. Однако, он ничего не сделал.

"Спасибо". Су Я сказал в ухе Нин Тао, что голос бормочет.

Это одно объятие, это спасибо, Нин Тао чувствовал, что все, что он сделал, того стоило, потому что он чувствовал, что это благодарность Су Я к сердцу, эта эмоция была несравненно искренней и чистой.

"Стесняюсь!" Голос Ли Сяоюя прозвучал.

Су Я поспешно отпустила Нин Тао, все еще немного детское лицо, покрасневшее наполовину от красного, когда она смотрела на Ли Сяоюй в раздражении: "Ты... что ты здесь делаешь?"

Люди склонны говорить не то, когда нервничают.

Ли Сяоюй поцарапала кончиками пальцев свое маленькое личико: "Шьям, ты обнимаешь дядю Нинга, ты собираешься поцеловать его в следующий раз? Я все еще ребенок, ты научишь меня плохо."

Су Я прикрыла лицо и убежала не из-за Ли Сяоюй, а потому что больше не могла встречаться с Нин Тао.

Нин Тао горько улыбнулся: "Сяо Ю, это не то, что ты думаешь".

Ли Сяоюй прямо сказала: "Я знаю, но люди делают глупые вещи по импульсу, я защищаю ее, она еще молода".

Нинг Тао, ".........."

Это не ребенок. Это просто ребенок!

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон внезапно снова зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао вытащил свой мобильник и ответил на него, даже не взглянув на номер звонящего: "Ты здесь?".

"Доктор Нинг, где вы?" Голос Цзян Йилуна звучал из телефона: "Я в счастливом районе, прошу тебя, спаси меня... Я преклоняю за тебя колени"!

Он буквально стоял на коленях, и звук удара коленей о бетонный пол был отчетливо слышен по его телефону.

Из угла рта Нинг Тао появилась холодная улыбка: "Встань на колени, я сейчас подойду, если ты меня хоть чуть-чуть не обидишь, я на тебя даже больше смотреть не буду".

"Нет, нет... Я был неправ, я действительно был неправ..." Цзян Йилун был на грани слез.

Нин Тао повесил трубку, убрал её и сказал Су Я, который остановился в своих треках и повернулся к нему спиной: "Я поеду в счастливый район, вернусь позже, позабочусь о тёте Чжоу, ладно?".

Суя ответила, но не оглянулась.

Ли Сяоюй сказал: "Дядя Нин, можно мне с тобой?"

Нин Тао дотронулась до своей маленькой головы: "Сяо Юй, оставайся здесь и позаботься о тетушке Чжоу с сестрой Су Я, я куплю тебе конфетку, когда вернусь".

"Хмм!" Ли Сяоюй послушно ответил.

Нин Тао вышел из солнечного детского сада в сторону счастливого района.

Только тогда Су Я повернулась и посмотрела на спину Нин Тао.

"Ты еще молод". Ли Сяоюй посмотрел на красную пыль с неверием.

Су Я манит Ли Сяоюй: "Сяоюй, ты приходишь сюда, я хочу тебе кое-что сказать".

Ли Сяоюй покачала головой: "Ты лгала мне, ты на самом деле пыталась меня ударить".

"Тогда забудь, я отдам сахар другим детям". Сьюя сказала.

Ли Сяоюй последовала за ним и переехала: "Сестра Су Я дайте мне, дайте мне".

Су Я внезапно схватила Ли Сяоюй и ударила ее по маленькой заднице.........

Солнце было жарким, и на дороге не было других пешеходов, поэтому Нин Тао достал бамбуковый набросок бухгалтерской книги и открыл его. Баланс, показанный на бамбуковых книгах, составляет 107 баллов за злые мысли и грехи, 169 баллов за хорошие мысли и заслуги, 276 баллов за аренду и 76 баллов за доступный баланс.

"Все еще есть баланс?" Нинг Тао такой злой и забавный: "Ты что, счет за сотовый?"

Но этот доступный баланс хорошо понятен, в этом месяце арендная плата составляет 200 пунктов, он заработал 276 пунктов, а общий счет минус арендная плата за этот месяц получает стоимость 76 пунктов, которые он может использовать на добро и зло.

"Я боюсь, что то, что мне нужно, чтобы открыть эти две двери, это доступный баланс, только одной двери нужно 5000 точек доступного баланса, две две двери вместе нужно 10 000, я должен сэкономить до каких лет и месяцев, чтобы сэкономить достаточно 10 000, неудивительно, что Чен Пингдао никогда не был внутри, это не плата за открытие, это просто грабеж! Сердце Нинг Тао все больше злилось, когда он думал об этом.

Была еще одна причина, по которой он был недоволен, и на этот раз на бамбуковом дисплее в бухгалтерской книге было указано имя Цзян Йилуна, но не Чжоу Юфэн, что, очевидно, напоминало ему о том, что дела Цзян Йилуна не были сделаны!

Цзян Yilong стоял на коленях перед воротами счастливого сообщества, как бы показывая свою искренность, он даже не пошел под дерево, чтобы встать на колени, а вместо этого встал на колени против горячего солнца. Его водитель пошел дать ему зонтик и вернулся в машину с плохим рэпом от него.

Ворота счастливой общины собрали большую группу сельских жителей, и многие жители бросились посмотреть на шум и суету, Цзян Yilong стороне скоро круг людей стены.

"Разве это не Цзян Йилун?" Кто-то из зрителей, кто не знал правды, узнал личность Цзян Йилуна.

"Это он, какого хрена он здесь делает?"

"Кому он встал на колени? Его отец мертв или мама мертва?"

"Этот проклятый ублюдок, который в тот год так нас надул, почему он не умер?"

Как раз в этих пронзительных проклятиях и насмешках Нин Тао подошел к воротам солнечного общества, но он не мог видеть Цзян Йилуна, видел только круг людей, стену и плотно упакованную голову. Он пробил себе дорогу в толпу, только чтобы прийти на сторону Цзян Илуна.

Цзян Йилун был одет в черную рубашку с длинными рукавами, а в жаркий день он был одет в перчатку. Его протянутая рубашка и штаны были пропитаны потом, а тело, стоявшее на коленях, шаталось, угрожая в любой момент потерять сознание от теплового удара.

Глаза Нин Тао упали на запястье левой руки Цзян Илуна, а в промежутке между манжетой рубашки и перчаткой он увидел пятно серо-черной кожи. Его нос также подхватил неприятный запах, источник которого также находился на левой руке Цзян Илуна.

Это явление возникает только при некрозе плоти.

Это открытие удивило самого Нинга Тао и мрачно сказало в его сердце: "Я только что ударил его ножом на день, это всего несколько часов, и его левая рука почти испорчена, в тот день игольная болезнь зла слишком зла, не так ли?".

Хоть это и было для того, чтобы наказать нечестивых, но средства были действительно злыми и жестокими!

Однако, если бы не такие злые и жестокие средства, как Цзян Илун, как мог такой злодей, как Цзян Илун, прийти за ним на колени?

В это время Цзян Йилун также заметил Нин Тао, и тот момент был похож на утопающего человека, хватающегося за спасательный круг. Он не осмелился ползти вверх, и прямо подошел к Нин Тао на коленях, прижимая правой рукой ноги Нин Тао в виде слез и соплей, "Доктор Нин, я был неправ... я был неправ, ах, пожалуйста, спасите меня".

Голос Нинг Тао был холодным: "Теперь, когда ты знаешь, что я тебе говорил, чтобы ты пришел и умолял меня?"

Голова Цзян Йилуна ударилась о бетонный пол, затем вторую и третью секунду, коровствуя, умоляя: "Я был неправ, я больше не осмеливаюсь, пожалуйста, спасите меня".

Нинг Тао сказал: "Бесполезно коровиться со мной, ты знаешь, что делать?"

Цзян Йилун последовал: "Я знаю! Я отправлю компенсацию жителям деревни сюда немедленно! Это подразделение я также собираюсь выделить средства на реконструкцию!"

Жители деревни, которые много шумели, были одновременно спокойны и ошарашены.

Что здесь происходит?

Но пока жители деревни были ошеломлены, Цзян Йилун еще трижды коутутировал жителей деревни, а затем в слезах сказал: "Народ, я Цзян Йилун неправ, я насильственно разрушил вашу деревню, я пожертвовал вашими с трудом заработанными деньгами, я не человек! Пожалуйста, простите меня и дайте мне шанс искупить свою вину!"

"Цзян Йилун, ты с ума сошёл?" Пожилой мужчина, который становился старше, открыл рот и сказал: "Или ты пытаешься разыграть нас еще?".

Цзян Йилун в панике сказал: "Нет, нет, я не вру вам, ребята, дайте мне номер банковского счета, и вы сразу же наберёте деньги!" После паузы он с тревогой сказал: "Ну же, кто-нибудь из вас, пожалуйста, сообщите мне номер банковского счета? Я заплачу тебе! Умоляю тебя, я не могу тебе коутау?"

Тук-тук-тук.................

По всему подбородку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0019 Глава 5 Миллион психопатов**

0019 Глава 5 Миллион Психос Сумерки, Солнечный Сиротский приют.

Тук-тук-тук!

Кто-то постучал в ржавую, большую железную дверь.

Су Я, которая стирала детскую одежду, сказала: "Сяо Юй, иди открой дверь".

"Ха!" Ли Сяоюй бросил Су Я пустой взгляд: "Я не собираюсь подвозить тебя, если захочу."

Су Я отчаянно сказала: "Я стираю твое белье, или ты сделаешь это и я открою дверь".

Маленькая голова Ли Сяоюя прикована к боку: "Я тоже не стираю одежду".

"Наверное, это дядя Нинг, он здесь, чтобы купить тебе конфеты." Сьюя сказала.

"Лжец, я не верю, он не вернется!" Ли Сяоюй воскликнул с ожесточением.

Су Я заставила Ли Сяоюя взглянуть, а потом пошла открывать дверь. Железная дверь открылась, и солнечное и красивое лицо вошло в ее зрение, она замерла на мгновение, "Доктор Нинг, вы..........."

Нинг Тао засмеялся: "Какова твоя реакция на это?"

На этот раз Сюя сорвалась, и на ее лице появилось еще одно смущение: "Мы ждали тебя весь день, я думал, ты не вернешься".

Нин Тао сказал: "То, что я обещал декану Чжоу, будет сделано".

Суя ушла с дороги, "Заходите".

Вошёл Нинг Тао.

Су Я собиралась закрыть дверь, когда мужчина внезапно вошел с железной двери, грязное лицо и вонючее тело, она сразу же нахмурилась: "Кто ты?".

Нин Тао сказал: "Его зовут Цзян Илун".

На лице Цзян Илуна появилась приятная улыбка: "Это госпожа Су Я, пожалуйста, дайте мне номер вашего банковского счета, и я позвоню вам за деньгами".

Су Я уставилась на Цзян Илуна с запутанным выражением. Она не узнала Цзян Йилун, большой человек в черно-белом горном городе, на данный момент Цзян Йилун в ее глазах цветок девушки, подобранной Нин Тао с обочины дороги, а также вид с психическими проблемами.

Цзян Йилун, однако, был встревожен: "Госпожа Суя, я серьезно, пожалуйста, дайте мне номер вашего банковского счета, я хочу пожертвовать пять миллионов в приют "Солнечный свет"!

"Доктор Нинг, где вы взяли этого психопата? Мы здесь сиротский приют, а не психиатрическая лечебница, и я могу сказать вам наперед, что мы не берем его сюда". Сьюя сказала.

Нинг Тао просто улыбнулся и не заговорил.

Цзян Илун встал на колени перед Су Я, "Госпожа Су Я, просто сделайте мне одолжение и дайте мне номер вашего банковского счета, я действительно хочу пожертвовать пять миллионов в приют "Солнечный"".

"Что за псих." Сьюя сказала с определенным видом.

Нинг Тао сказал: "Это потому, что ты не знаешь его, ты думаешь, что он сумасшедший". Он - Цзян Илун, босс компании Mountain City Hongyuan Real Estate Company. Он серьёзно, дай ему номер своей карточки, и он пожертвует пять миллионов в приют "Солнечный свет"."

"А?" Суя застыла на месте. Она не поверила бы ничему из того, что сказал Цзян Илун, но она поверила словам, звучащим из уст Нин Тао.

Цзян Йилун заплакал: "Тетя, прошу тебя, дай мне номер банковского счета.......".

Но Сюя замерла, чувствуя, что ей приснился нелепый и причудливый сон.

Нин Тао сказала: "Цзян Йилун, она еще так молода, как тебя зовут, тётя"?

Не дожидаясь, пока Цзян Илун изменит свои слова, Су Я отреагировала так, как будто на нее наступили: "Где я маленькая?".

У Нинг Тао в голове необъяснимым образом возникло это пульсирующее объятие, да, где же она маленькая?

Цзян Илун внезапно поднял правую руку и отдал себе рот: "Я ошибался, рот мой дешевый... Госпожа Су Я умоляет вас быстро дать мне номер банковского счета, я дам вам деньги".

Суя, ".........."

Не было сомнений, что то, что было перед ней, было самой странной вещью из всех странных вещей, с которыми она когда-либо сталкивалась в своей жизни, но это была самая странная вещь, которая стала реальностью через десять минут. Цзян Йилун действительно перечислила пять миллионов на банковский счет, который она дала, но она дала не свой собственный банковский счет, а общий счет приюта Sunshine, на который поступают благотворительные пожертвования.

"Доктор Нинг, я уже позвонил насчет денег, когда вы будете меня лечить? Я чувствую, что умру..." умолял Цзян Йилун, слезы скользят по его грязным щекам, проливая два бросающихся в глаза слезоточивого следа.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Куда ты торопишься? Это то, что нужно было сделать самому, а теперь ты хочешь, чтобы я сопровождал тебя через это, и я не ел до сих пор".

Цзян Йилон снова встал на колени перед Нин Тао: "Доктор Нин, я сделал в точности то, что вы сказали, пожалуйста, спасите меня, я умоляю вас........"

Су Я выглядела нетерпимой, а также пришла помочь Цзян Илун заявить: "Доктор Нин, так как босс Цзян такой, просто дайте ему лекарство".

Нинг Тао сказал: "Я все еще голоден".

"Я пойду и дам тебе миску лапши, и я позову тебя, когда лапша будет готова к болезни Цзяна." Суя сказала идти и уходить. Видно, что она была искренне благодарна Цзян Йилуну, но она, очевидно, не знала, что за человек Цзян Йилун.

"Если бы я знал, зачем бы я сделал это сегодня? Ты заслужил это! Пойдем со мной". Нин Тао сделал Цзян Йилун наставление, а затем подошел к комнате.

Эта комната была комнатой, где лечили Чжоу Юфэна. Чжоу Ифэн, который впервые выздоровел после тяжелой болезни, уже спал в этот момент и понятия не имел, что Цзян Илун приехал и пожертвовал пять миллионов в приют "Солнечный".

Нин Тао привел Цзян Йилуна в комнату и протянул руку помощи, чтобы закрыть дверь.

В доме не было света, он был черным.

Нин Тао холодно сказал: "Страшно?"

Цзян Йилун набросился и снова упал на колени: "Доктор Нин, я не хочу умирать, пожалуйста, спасите меня.........".

В этот конкретный день он потерял счет количества раз, когда стоял на коленях.

Сердце Нин Тао, однако, не имело ни унции жалости, "Тогда ложись, закрой глаза, и ты можешь открыть их, только если я позволю тебе". Если ты нарушишь мои правила, я больше не буду на тебя смотреть".

Цзян Йилун последовала его примеру и легла, его глаза тоже плотно закрылись. Не говорите, что это для того, чтобы заставить его закрыть глаза, теперь, даже если Нин Тао отпустит его и будет есть дерьмо, он без колебаний запихнет его в свой рот. Самая сильная воля человека - это воля к жизни, и он сделает все, чтобы выжить.

Одним движением ума Нинг Тао его глаза и нос вошли в состояние, когда он смотрит на терминологию. В его глазах тело Цзян Илуна излучало цветные ци, разные ци соответствовали разным частям тела. Его глаза сместились к левой руке Цзян Илуна, и он быстро увидел намек на черный ци, спрятанный в облаке крови.

Черный Ци был злым Ци, которого он использовал Небесную иглу, чтобы "перекрестить" в левую руку Цзян Илуна, и это было источником черноты и зловония в его левой руке. Современное медицинское оборудование просто не может его обнаружить и не успевает за лечением. На самом деле, даже если бы больница ампутировала ему левую руку, это не спасло бы его.

Единственный способ для Цзян Йилуна выжить - это вернуть Нин Тао след зла Ци в своё тело.

Нин Тао скрестил ноги на стороне Цзян Йилуна и запустил Элементарную Технику Культивирования Входа. Несколько минут спустя, его ядро бровей дрогнуло, и след от этого злобного Ци был ярко высосан, зарываясь головой в ядро бровей Нин Тао Дворец грязевых пилюль.

Намек на злобный Ци вернулся, и необъяснимый ледяной холод лопнул из глубины бровей Нин Тао, за которым последовал гнев, у него даже было немного желания уничтожить что-то. Он сделал глубокий вдох и тихо запустил Элементарная техника выращивания грунта, только успокаивает после того, как мерцание ауры, которую он культивировал сам, проглотил и утончил это мерцание порочной ауры.

"Ну, теперь ты можешь открыть глаза". Нинг Тао встал и подошел к двери.

Цзян Йилун открыл глаза и нервно сказал: "Доктор Нин, вы закончили лечение? Почему я этого не чувствую?"

Нинг Тао повернулся назад и сказал в обморок: "Тогда я должен все повторить?".

Цзян Йилун зациклился объяснить: "Нет-нет-нет, я не это имел в виду".

Голос Нин Тао остыл, ''Ваша левая рука будет в порядке после отдыха в течение нескольких дней, но вы должны помнить, сколько у вас еще осталось сделать, если у вас есть случайность в сердце и отказаться искупать, то никто не может спасти вас. На самом деле у тебя осталось около десяти дней, так что сделай себе одолжение".

Нинг Тао открыл дверь и вышел.

Белая луна была в небе, а яркий лунный свет окутывал Солнечный приют.

Су Я вышла из кухонной двери с миской лапши в руках, и когда она увидела Нин Тао, она открыла рот и поприветствовала: "Доктор Нин, подойдите и съешьте лапшу".

Живот Нинга Тао уже долгое время булькал от голода, и он быстро подошел, не захотев столика, взял миску с лапшой и начал сушить ее. Как только лапша попала ему в рот, его брови слегка нахмурились.

Сюя спросила: "Как мне это нравится?"

Нинг Тао проглотил в живот полный рот лапши: "Ты там немного соленый".

Суа наклонила угол своего рта: "Я соленая там внизу? Я там внизу соленый, а ты все еще его ешь?"

Нин Тао, который закапывал голову в лапшу, смутно сказал: "Ничего страшного, я тоже буду есть соленое, я буду приходить и есть тебя часто в будущем..................................".

Не сказав ни слова, Нин Тао вдруг понял, что что-то не так, и посмотрел на Су Я.

Су Я также, казалось, поняла, что что-то не так, четыре глаза встретились, и в следующую секунду она внезапно плюнула: "Плут!".

Нинг Тао в то время был безмолвным, слова твои, я пригласил тебя подшутить над тобой?

В это время Цзян Илун вышел из середины той хижины: "У госпожи Су Я есть еще лапша? Приготовь и мне миску".

Су Я не имел наглости сказать: "Я отдал всю свою лапшу доктору Нингу, хватит!"

Цзян Илун осторожно сказал: "Госпожа Су Я, не сердитесь, если у вас его нет, забудьте, я сейчас же позвоню своей секретарше, чтобы сделать пожертвование в дом престарелых".

Су Я была безмолвна, когда смотрела на Нин Тао, ее глаза были полны смятения и любопытства. Она знала, что если бы не Нин Тао, этот Цзян Йилун, конечно, не пожертвовал бы пять миллионов в приют "Саншайн", тем более не будь дурой за то, что кричал, что он все еще хочет пожертвовать деньги в приют для престарелых. Как он это сделал, просто исцелившись? А еще, что он за человек?

Нин Тао избегал взгляда Су Я и похоронил голову, чтобы снова перекусить лапшой, так странно... Почему лапша под Су Я опять не была соленой?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0020: Переработка старой профессии**

0020 Глава, воспроизводящая Тишину Древней Профессии, молчала в клинике за пределами Небес, черно-белый дым в Доброй и Злой Штативе переплетался между собой, поднимался из штатива и подвешивался в пустоту над штативом, сгущаясь, не рассеиваясь.

Вернувшись из Солнечного приюта, Нинг Тао окунулся в духовную практику.

Сначала в Триподе Добра и Зла был злой Ци, а теперь был добрый Ци, и инь и янь были в гармонии, таким образом, обеспечивая ему прекрасную обстановку для практики. После того, как он вылечил Чжоу Юфэна, осталось всего три таблетки первичного рецепта, и вопрос о рафинировании таблеток первичного рецепта был неизбежен, как он осмелился хоть немного ослабить, когда на кону была жизнь его семьи?

Метод культивирования для новичков, снова и снова.............

Когда грязевой боевой дворец проглотил, в его лоб проткнула лента черного и белого газа, и с каждым движением его тело испытывало тепло и холод, он чувствовал, как будто левая половина его тела погружалась в кипящую горячую воду, в то время как правая половина его тела погружалась в ледяную воду. Линия демаркации была разделена его позвоночник пополам, с одной стороны горячий и невыносимый, с другой холодный и пронзительный.

Но только тело чувствовало это, и именно душа усложняла ему жизнь. Его душа похожа на человека, который меняет лицо в Сычуаньской опере, и все сразу - добрый и нежный человек с большой любовью в сердце. Все сразу, он превращается в отвратительного, ужасного злодея, который хочет все разрушить. Если бы я не родился посредником добра и зла, боюсь, я бы сошёл с ума от раскола личности.

С течением времени этот блеск духовной силы в Грязевом дворце преобразился, он стал сильнее, и его цвет изменился, наполовину черный, наполовину белый.

Первая аура Нин Тао также спокойно трансформировалась, черно-белая аура медленно увеличилась, и, наконец, она медленно поднялась, и форма была похожа на даосскую Инь Ян Тайцзи, и он был ядром этого Инь Ян Тайцзи!

Если бы Чен Пинг Дао был здесь, его челюсть упала бы на землю при виде Нин Дао в этот момент, потому что даже у него, который управляет клиникой Добра и Зла на протяжении более двух тысяч лет, нет такого видения.

Нинг Тао, новичок культивирования, почувствовал, что это нормальная ситуация, и все его тело и разум погрузились в мир культивирования...........

Прошла целая ночь.

В конце практики of俢 Нинг Тао лежал на земле, болел и болил, как будто его ударили молотком. Это было побочным действием Духовной Силы, проходящей через его тело и утоляющей его, и это утоление еще больше усиливало его силу, скорость и реакцию. Такая высота минимальна, но в нормальном человеческом мире она весьма впечатляет.

На самом деле, самым большим достижением на этот раз была его способность чувствовать и контролировать духовную силу, раньше ему нужно было войти во дворец грязевых пилюль в состоянии божественного сознания, чтобы увидеть мерцание духовной силы, теперь он мог чувствовать присутствие духовной силы в своём теле, не делая этого. Он также был более искусным в манипулировании духовной силой, и мог использовать его, чтобы сделать что-то с одним движением своего ума.

Отдохнув некоторое время, Нин Тао выполз из земли, поднял правую руку, и одним движением ума, мерцание духовной силы вышло из его ладони, черно-белый, как будто глядя на маленькую черно-белую жареную картошку через ледяной резервуар стекла.

Нин Тао начал пытаться контролировать свою "черно-белую рыбу", чтобы произвести огонь Дана.

С телом, преобразованным в горшок, с душой в качестве проводника, рождается огонь дана.

Это описание в "Методе культивирования новичков", которое кажется простым, но очень сложным для работы на практике.

Неудача.

Опять провалился.

Продолжайте терпеть неудачу...

После десяти неудачных попыток Нин Тао больше не настойчиво пытался, его духовная сила была просто слишком слаба. Если сравнить его тело с двигателем, а его духовную силу с топливом, то как он может зажечь двигатель, чтобы он заработал, когда его текущее топливо не может даже намочить поршни двигателя?

Однако его усилия не обошлись без награды, дюжина попыток дали ему первоначальное понимание и знакомство с техникой преобразования духовной энергии в огонь дана. До тех пор, пока он будет выполнять условия духовной силы, он будет совершать меньше обходов и иметь больше шансов на успех.

Гу..................

Странный звон внезапно раздался из его желудка, и чувство голода и желание есть пузырилось сразу, рот Нин Тао не мог не горько улыбаться: "Все, о чем я думал в своем сердце, это кантонская практика, но я не думал о том, как зарабатывать деньги, я должен есть".

Покидая клинику, Нин Тао нашел банкомат и снял оставшиеся 300 юаней со своей карты, затем пошел в закусочную и попросил миску лапши. Когда он ел лапшу, он думал о том, как заработать денег, в клинике за пределами неба денег не зарабатывают, работая неполный рабочий день не успевает, одно денежное слово поставило его в трудное положение.

Перед закусочной подтягивается мотоцикл с рекламным щитом для очистки канализации. Старик на велосипеде вошел в магазин подтяжек, грязный и пахнущий канализацией, и на первый взгляд человек, который умолял зарабатывать на жизнь.

Глаза Нин Тао приземлились на рекламный щит на мотоцикле большого дяди, и ему вдруг пришла в голову идея.

Дядя заказал чашу лапши и две булочки на пару, очевидно, проголодавшись.

Владелец закусочной возненавидел запах, его лицо было холодным, и он даже не поздоровался.

Нин Тао заплатил деньги на лицо и подошел к большому дяде с улыбкой на лице: "Большой дядя, где ты сделал эту табличку на мотоцикле"?

Старший мужчина взглянул на Нинг Тао: "Почему ты спрашиваешь об этом?"

Нинг Тао сказал: "Я тоже мастер и хочу сделать рекламный щит".

"Ты можешь просто найти маленький магазинчик, который делает рекламные щиты и делает это." Старший спросил еще раз: "Каким ремеслом вы занимаетесь, молодой человек?"

Нинг Тао сказал: "Я изучал медицину".

"Изучаешь медицину?" Дядя засмеялся: "Ты издеваешься, разве не все врачи в больнице сейчас, где доктор, который ходит по улице с рекламным щитом?"

Нин Тао подошел к ушам старшего дяди: "Этот мой врач отличается от других врачей, старший дядя, ты любишь выпить по ночам?".

Старик слегка замёрз: "Ты так хорошо это знаешь?"

Нин Тао мягко сказал: "Большая часть вина в наши дни - алкогольное, слишком много выпив, вы навредите вашему телу". Твой пищевод липкий. Воспаление мембран сильное, есть симптомы язвы; перестаньте пить, сходите и принесите немного травы отродья, чтобы оно впиталось, и оно будет хорошо отпущено с месячной настойчивостью".

"Ты лечишь меня?" Старик выглядел удивлённым.

Нин Тао сказал: "Это растение встречается на полях с лопатовой травой, это трава, вы можете найти его, если пойдете и будете искать". Поверь мне, ты будешь в целости и сохранности, и если ты продолжишь пить, ты в опасности".

"Я не собираюсь платить тебе за клинику". Старший сказал осторожно.

Нинг Тао засмеялся: "Мне не нужны твои деньги на консультацию, просто скажи мне, где сделать рекламный щит, только то, что я дал тебе взамен." При этом он повернулся и подошел к двери магазина подтяжек.

Дядя посмотрел на спину Нин Тао и пробормотал себе: "Странно, откуда он знает, что я люблю выпить два бокала по ночам? Кому какое дело, возвращайся и принеси лопатовой травы, чтобы впитать ее".

Люди шли и шли по улице.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Нин Тао достал свой мобильник и, прежде чем ответить на звонок, посмотрел на идентификатор звонящего, "Скажи".

Голос Цзян Йилуна звучал из телефона: "Доктор Нин Шень, мой бесспорный шурин, спросил у меня ваш номер, сказал, что есть что-то очень важное, чтобы найти вас, сказать ему?".

Нин Тао холодно сказал: "Пришлите мне его номер телефона и скажите, чтобы он ждал моего звонка".

"Ладно, ладно". Цзян Йилун осторожно сказал: "Я напишу тебе".

Голос Нинг Тао стал еще холоднее: "Ты сделал все, что я хочу, чтобы ты сделал?"

Цзян Йилун внезапно напрягся: "Я делаю это, ты даешь мне пару дней, я обязательно закончу".

"Лучше не позволяй мне напомнить тебе второй раз". Нинг Тао повесил трубку.

Спустя несколько секунд на телефон поступило SMS-сообщение от Цзян Илуна с мобильным номером Цзоу Юлиня.

Нинг Тао просто взглянул на него и убрал телефон.

Чжоу Ю-линь хочет встретиться? Можешь посмотреть, если хочешь? Просто подожди!

Недалеко впереди был небольшой магазин на улице, где делали рекламные щиты, и Нинг Тао пошел к нему.

Это древняя профессия, которая была утеряна в современном обществе. Но теперь Нин Тао хочет забрать его снова и перенести вперёд!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0021: Доктор "Путешественник".**

0021 Глава Jianghu Tour доктор Jiangbei высокотехнологичной зоны.

Нин Тао прогуливается по современному офисному зданию с брезентовым транспарантом со словами, которые он сам придумал: лекарство от предков, быстрые рецепты, компенсация за ошибки, деньги на ваш страх и риск. Иглоукалывание для лечения шейного отдела позвоночника, напряжения мышц плеча и поясницы и других профессиональных заболеваний, эффективно на месте, без денег, если не эффективно.

Молодое солнце блуждающего доктора Цзянху, странное брезентовое знамя, куда бы ни пошёл Нин Тао, привлечёт удивлённые и любопытные глаза.

Не зная, что уже почти полдень, Нинг Тао подошел к фасаду офисного здания.

Двое рабочих в костюмах курили на месте для курения у двери вестибюля офисного здания.

"Срань господня, сколько сейчас лет бродячим врачам из Цзянху?" Тон мужчины средних лет со слегка лысой головой был преувеличен.

Другой, чуть помоложе, сказал с презрительным лицом: "В основном лжец, я бы не доверял ему быть врачом". Голова этого парня тоже застряла в двери, не надо притворяться врачом, если хочешь жульничать, который до сих пор доверяет врачу, который ходит по улицам в наши дни?"

Мужчина средних лет со слегка облысевшей головой сказал: "Разве он не врач, просто попробуй выяснить?"

Немного более молодое выражение преувеличено: "Мой брат, ты же не можешь быть серьезным, не так ли?"

Мужчина средних лет со слегка облысевшей головой вышел и закричал: "Эй! Доктор, подойдите на минутку."

Нинг Тао остановился на своих путях, чтобы посмотреть на них, а не переходить к ним. В его глазах тела двух мужчин уже были завернуты в красочное облако Ци. Он также увидел, что на их груди висели бирки работы двух мужчин, слегка лысый по имени Ma Yingqiang и младший по имени Chen Chao, оба из которых были работниками компании под названием Blueprint Biotechnology.

"Доктор, позвольте вам подойти, вы что, не слышите?" Ма Инцзян позвала Нин Тао.

Нин Тао сказал: "У тебя плохой случай замороженного плеча, и оно болит даже сейчас, не так ли? Иди сюда, я тебе покажу."

У Ма Ин Цяна было удивленное выражение лица: "Как ты узнал, что у меня замерзло плечо"?

Чен Чао с презрением сказал: "Он выдумывает, я думаю, он обманулся, старая мама, не ходи туда, будь осторожна и не попадись на это".

Нин Тао мягко сказал: "Чен Чао, верно, ты в последнее время не мог усердствовать?"

Чен Чао широко открыл рот, и его челюсть упала на землю. Это был секрет, который он не мог рассказать, но как этот подмастерье-доктор узнал об этом?

Ма Инцзян двинул глаза, чтобы посмотреть на Чэнь Чао, с таким малым количеством сомнений и презрения в его глазах.

Чен Чао внезапно подошел к Нин Тао: "Ха-ха-ха, о чём ты несешь чушь?" Перейдя на сторону Нин Тао, он протянул руку и залез на плечи Нин Тао: "Видя больных, ты можешь вылечить мою болезнь"?

"Можно". Нинг Тао сказал.

Глаза Чен Чао загорелись, как он сказал: "Давайте найдем место, где можно приятно поболтать".

Однако Нин Тао убрал руку Чен Чао с плеча: "Я сказал, что могу вылечить, но не сказал, что вылечу тебя, разве я не лжец с застрявшей в двери головой"?

У Чен Чао на лице было выражение недовольства: "Я дал тебе лицо только для того, чтобы ты лечил меня, ты на самом деле не хочешь лечить меня, я вижу, что ты в основном лжец, дело не в том, что ты не хочешь лечить меня, а в том, что ты вообще не знаешь, как со мной обращаться, так?"

Ма Инцзян подошла и послушала слова Чэнь Чао, его глаза также оттенялись сомнениями.

Нин Тао сказал: "Ма Инцзян, правильно, я могу вылечить твое замерзшее плечо всего за три минуты, хочешь попробовать?"

"Три минуты, чтобы вылечить мое замерзшее плечо?" У Ма Ин Цяна было удивленное выражение лица, подозревающее, что он нечаянно услышал.

Чен Чао хладнокровно засмеялся, ''Йоу''! Ты правда думаешь, что ты врач? Старая мама, пусть он вылечит тебя, если он не сможет вылечить твое старое замороженное плечо за три минуты, я сразу же дважды ударю его, посмотрим, осмелится ли он еще хвастаться и жульничать"!

На лице Нинг Тао не было ни одного выражения.

Ма Инцзян приняла решение: "Ладно, попробуй! Но позволь мне прояснить, я не дам тебе ни пенни за трехминутное лекарство".

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Теперь положи руки за спину и потрогай жилет".

Ма Ин Цзян сдался после того, как попытался, его выражение болезненно, он просто не мог этого сделать.

Чен с сарказмом сказал: "Ты действительно знаешь, как ходить к врачу, где врач, который позволяет пациентам прикасаться к жилетам? Старая мама, я вижу, он играет с тобой".

Нин Тао проигнорировал Чэнь Чао, открыл маленькую аптечку и вытащил две голубые небесные иглы, взял по одной игле в каждую руку и, не глядя на точки акупунктуры, помахал рукой и воткнул ее в левое и правое лопатки Ма Инцзяна. В то же время Дворец грязевых пилюль слабо дрожал, и эта черно-белая духовная сила вырвалась из Дворца грязевых пилюль, раскололась на две части, проникла в его объятия до самого конца, а затем вошла в лопатки Ма Инцзяна из двух Небесных игл.

Тело Ма Ин Цзяна вздрогнуло, и на его лице появилось странное выражение лица.

Чен Чао замер на мгновение, за которым последовала еще одна суровая упрёк: "Что вы, ребята, делаете?"

Нинг Тао посмотрел на него: "Ты можешь помолчать? Я даю твоему другу иглоукалывание".

"Иглоукалывание?" Чен Чао хладнокровно засмеялся: "Это вовсе не иглоукалывание, а то, что ты даже не снимаешь одежду, и даже не смотришь на иглоукалывание!".

Ма Ин Цзян внезапно сказала: "Я... я чувствую, как что-то течет по моему телу, горячо и холодно... какое комфортное ощущение"!

Чен Чао замер на месте.

Менее чем за три минуты Нин Тао вытащил две Небесные иглы из лопаток Ма Ин Цяна обеими руками, и след духовной силы вернулся во дворец Грязевых пилюль вдоль его рук.

Ма Ин Цзян с изумлением сказала: "Это конец?"

"Попробуй еще раз прикоснуться руками к жилету". Нинг Тао сказал.

Ма Инцзян снова повернул руку задом наперёд, затем немного приподнял её назад к жилету. Только что лопатки так сильно болят, но теперь они совсем не болят, и суставы у него очень гибкие.

"Старая мама, ты просто не заставляешь, это больно." Чен Чао сказал.

Руки Ма Ин Цяна повернулись к его собственному жилету и продолжали поднимать его вверх, он смеялся от волнения: "Мне совсем не больно, я чувствую, что мои плечи на десять лет моложе! Ха-ха-ха!"

Чен Чао, ".........."

Нин Тао вложил две голубые небесные иглы обратно в маленький сундук с лекарствами, закрыл крышку, а затем поднял флаги "Салфетка Yau Medicine" и держал их в руках.

Ма Ин Цзян вдруг поняла и спросила: "Сколько?".

Нин Тао указал на то, что "медицинские деньги следуют за маржой" на брезенте, а затем сказал: "Просто дай мне их, как тебе угодно".

Затем Ма Инцзян вытащил из скрепки свои деньги и вытащил из нее сотню номиналов китайских монет, казалось бы, чувствуя, что их недостаточно, затем он вытащил из скрепки еще одну монету и передал ее Нин Тао, сказав с благодарностью: "Это не много денег, не возражайте".

Нин Тао собрал деньги на консультацию и вежливо сказал: "Спасибо".

"Нет, нет, нет, это я должен благодарить тебя, это замерзшее плечо мучило меня два-три года, массаж, иглоукалывание, лекарства не помогали, ты вылечил меня всего двумя швами, твои медицинские навыки слишком хороши, ты просто божественный врач!" Ма Ин Цзян сказала длинную вереницу комплиментов.

Нин Тао улыбнулся, взял брезентовый флаг и повернулся, чтобы уйти. Он заработал двести долларов на своей первой прогулке, и он был счастлив в своем сердце.

"Подожди". Голос Чен Чао.

Нинг Тао оглянулся на него: "Что-то"?

Чен Чао сказал: "Я дам тебе четыре сотни, как насчет того, чтобы ты вылечил меня от моей болезни?"

Нинг Тао сказал слабо: "Четыреста"? Просто дай мне четыре тысячи, и я тебя не вылечу".

"Ты................................................................................................................................................" Чен Чао мгновенно задыхался.

Ма Инцзян сказала: "Божественный Доктор, ты можешь оставить номер телефона? WeChat в порядке, у меня есть несколько коллег с заболеваниями шейки матки и поясницы, я вернусь и поговорю с ними и порекомендую тебя им, как ты думаешь"?

Нинг Тао на мгновение подумал и сказал: "Хорошо, я оставлю микросигнал, а ты попросишь их добавить меня, а потом запиши их на прием к врачу или на иглоукалывание".

Ма Ин Цзян вежливо сказала: "Спасибо, большое спасибо".

Нин Тао снова открыл маленькую аптечку, вытащил обычную палочку с рецептом и нейтральную ручку, написал свой микросигнал на палочке с рецептом, а затем оторвал эту палочку с рецептом и передал ее Ма Цзин-цяну.

Взгляд Чен Чао холодно сказал: "Доктор, что ты имеешь в виду? Ты готов исцелять людей, почему не я? Ты искренен в том, что не отдаешься, не так ли?"

"Лицо даётся людьми, а не просят, ты какая-то большая шишка, я должен дать тебе лицо? Не дно для тебя, как для мужчины, а твой рот". Сказав это, Нинг Тао повернулась и ушла.

Чен Чао ворчал: "Черт, вонючий доктор на самом деле подрался со мной, хорошо, хорошо, подожди!"

Нин Тао было все равно, этот Чен Чао в его глазах был просто незначительным человеком, он не утруждал себя ссорами или драками с ним или чем-то еще, то цена упадет.

Ма Ин Цзян убедила: "Сяо Чэнь, хватит болтать, давай вернемся".

У Чен Чао было лицо недовольства: "Чтобы вернуться, ты возвращайся один, я могу вернуться, когда захочу, не говори".

Ма Инцзян покачал головой и повернулся в сторону вестибюля офисного здания Blueprint Biotechnology.

Чен Чао достал свой сотовый и набрал номер, посмотрел на спину Нин Тао и дождался звонка, а через несколько секунд заговорил и сказал: "Брат Йонг, в нашей компании есть лжец, выдающий себя за врача, чтобы обманывать, ты приводишь еще несколько человек......".

Пройдя мимо здания Blueprint Biotech, сзади находится небольшая площадь с множеством высококлассных ресторанов и кафе, а также мобильный грузовик с едой, специализирующийся на доступных по цене коробочных блюдах, которые нравятся маленькому персоналу.

Нин Тао подошел к передвижному грузовику с едой, заказал коробку с едой и сел на небольшую скамейку, чтобы поесть. Он читает WeChat во время еды, и как раз в этот момент уже есть несколько человек, которые хотят его добавить, среди них Ма Ин Цян. Он прошел через просьбу о добавлении друзей, но не вернул часть запрашиваемой информации, и планировал вернуться после обеда.

Вот почему он готов дать Ма Ин Цянь Уэ Чат, он хочет сделать себе имя путешествующего врача и построить "Больницу Уэ Чат", посвященную ему, в будущем ему просто нужно будет прочитать Уэ Чат, чтобы записаться на прием, чтобы пациенты могли приходить к нему, больше не нужно было ходить по улицам.

Зажми!

Звук столкновения металла с напольной плиткой разбудил Нинг Тао от тоски, а когда он отворачивался, на него злобно смотрела пара бычков-руководителей города, и его брезент топтал под ногами толстяк, полный горизонтальной плоти. (Следите за публичным номером "Li idle fish" WeChat, следите за последними новостями о книге, участвуйте в обсуждении книги, бесплатно смотрите лишнее)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0022 Не связывайтесь с доктором.**

Глава 0022 Не связывайтесь с врачами.

Толстяк одним ударом отогнал брезент и сказал агрессивно: "Как вас зовут, доктор?".

Нин Тао ощипал кусок риса, его голос был несколько приглушен, "Почему ты спрашиваешь мое имя?"

"Черт, я дам тебе потянуть!" Толстяк пнул по ящику с рисом в руках Нинг Тао.

Бах!

Коробка с рисом в руке Нин Тао вылетела, пролив рисовые зерна, измельченное мясо и овощи повсюду. Он мог бы пригибаться, но не стал. Он встал после того, как коробку для завтрака выпилили, и посмотрел толстяку холодным взглядом в глаза.

Толстяк сказал в жирном тоне: "Йо-хо, ты все еще смеешь пялиться на меня? Ты знаешь, что ты наделал?"

Голос Нинг Тао был спокойным: "Что я сделал?"

Толстяк сказал: "Вы действуете против закона, влияете на городской пейзаж, и более того, вы выдаете себя за врача, чтобы обманывать людей! Пойдем с нами!"

"Я должен быть врачом, так почему я должен притворяться им? Кроме того, даже если я выдаю себя за врача, чтобы обманывать людей, это ведь не твой город, не так ли?" Нинг Тао сказал.

"Ну и рот у тебя, правда?" Чен Чао вышел из-за спины нескольких городских менеджеров с злорадной злорадной улыбкой на лице: "Доктор, вы знаете, с кем разговариваете? Это Чжан Ён, капитан городской полиции этого района, даже мафиози должен дать несколько очков за встречу, кем ты себя возомнил, как ты смеешь говорить с братом Ёном в таком тоне".

Появился этот парень, и Нинг Тао сразу понял, что происходит.

"Черт, этот парень яростно сопротивлялся закону, избил его первым!" Чжан Ён, лицо которого было покрыто жиром, был спровоцирован Чэнь Чао, который не мог не отдать приказ нанести удар.

Семь или восемь волов и лошадей одним махом завалили таунхаус.

"Подожди-ка." Нинг Тао сказал.

Чжан Ён хладнокровно ворчал, ''Страшно''? Ты встаешь на колени и извиняешься, а я все равно могу легко наказать тебя, если у меня хорошее настроение".

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон: "Я позвоню кому-нибудь, чтобы позвонить, если вы осмелитесь прикоснуться к нему, моя аптечка может быть разбита по желанию, деньги могут быть наказаны по желанию, и меня могут ударить по желанию, но я не думаю, что вы осмелитесь".

"Хаха! Я не осмелюсь?" Чжан Ён смеялся над толстой плотью, дрожал: "Маленький лжец, который управляет цзянху, на самом деле осмеливается говорить мне такие вещи, черт возьми, я сегодня поиграю с тобой, ты называешь этого дурака, я даже уберу его"! Затем он добавил: "Асако, позвони и позови братьев, которые патрулируют улицы поблизости"!

За ним последовал городской управляющий с сепией, затем подобрал коммуникатор и позвал кого-нибудь.

Нин Тао сделал два шага назад, открыл текстовое окно, затем набрал номер мобильного телефона Чжоу Юлинь, который отправил Цзян Илун.

Прошла всего секунда, и из телефона доносился голос Цзоу Юлиня с плачущим голосом: "Доктор Нин Шень, нет... Мастер Нин"!

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Ты правда знаешь, что это неправильно?"

Цзоу Юлин заплакал: "Я действительно знаю, что это неправильно, я умоляю тебя спасти меня, я дам тебе все, что ты захочешь......".

Нин Тао прервал, ''Cut the crarap, I'm practicing medicine in the square behind the Lantu Biotechnology Building in Jiangbei New District, and a city capital named Zhang Yong wants to smash my medicine box, if my medicine box gets smashhed, I can't save you. Я дам тебе двадцать минут, чтобы ты приехал, просроченный."

Цзоу Юлин воскликнул с восторгом: "Этот дурак ищет смерти! Я здесь, в новом округе Цзянбэй, я сейчас же кого-нибудь приведу!"

Нин Тао повесил трубку и убрал ее, глядя на Чжан Ёна: "Он скоро придет, вы не уходите".

"Я ухожу? Я пойду?" Чжан Ён хладнокровно засмеялся: "Хотелось бы посмотреть, какой человек осмелится прийти, услышав имя моего Чжан Ёна, парень, ты уже сумел меня спровоцировать, говорю тебе, ты будешь несчастен!".

Нин Тао поменялся столами: "Босс, еще один коробчатый рис с несколькими ломтиками отварного мяса на спине".

Владелец продавца коробочной еды посмотрел на Нин Тао странным взглядом и замер на полминуты, прежде чем ответить "Галле!".

Вместо того, чтобы ждать, когда Цзоу Юлинь придет со своими людьми, люди Чжан Юна пришли с еще несколькими. Большая группа больших людей в форме городского руководства пристально смотрела на Нинг Тао, но он сел за маленький столик и спокойно съел свою вторую коробку.

Не прошло и двадцати минут, как Чен Чао поднял руку и посмотрел на свои наручные часы: "Малыш, время почти вышло, где человек, которому ты позвонил?".

На этом миска с рисом Нин Тао тоже была закончена, он опустил палочки для еды и пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Чен Чао: "Куда ты спешишь?".

Чен Чао с сарказмом сказал: "Вижу, ты просто притворяешься, этот идиот, которому ты звонишь, вообще не осмелится прийти, да? Ты, парень, на самом деле позволил Йонгу подождать тебя здесь двадцать минут!"

"Черт! Не смей меня обманывать!" Чжан Ён схватил скамейку и пошёл в сторону Нин Тао.

Как раз тогда внезапно раздался звук аварийного торможения шин, и кто-то другой закричал в ужасе.

Чжан Ён подвинул глаза и увидел, как недалеко недалеко остановился Мерседес Бенц Биг Джи. Его рука, держащая стул, замерзла в воздухе, голова Нинг Тао была под скамейкой, но он не мог разбить ее вниз.

Чен Чао проклял: "Кто, черт возьми! Как ты посмел поднять свою машину на площадь?"

Его голос просто упал, длинная очередь машин ворвалась в площадь, затем остановилась за Mercedes-Benz Big G, дверь автомобиля открылась, и из машины вышло несколько человек подходящей формы.

Дверь машины Benz Big G открылась, и Зоу Юлин вышел из машины, а затем быстро пошел в сторону Нин Тао!

Позади него следовала большая группа здоровенных мужчин в костюмах и кожаных ботинках. Каждый из них выглядел холодным и смертоносным, а сцена была похожа на создание гангстерского фильма.

Чжан Юн взглянул на него, и на его лице вдруг появилась лестная улыбка: «О, какой ветер дует, брат Лин? Что ты делаешь все время? Ты просто позвонишь мне и скажешь мне, почему, почему не работает?» Вы сами управляли им. «

Почему Цзоу Юйлинь появился здесь, Чжан Юн не был уверен, но он был уверен, что Цзоу Юйлинь не был тем, кого Нин Тао назвал. Просто шучу, как мог доктор реки и озера, который собирается говорить о жизни на улицах и улицах, двигать великого бога Цзоу Юйлина? Вы должны знать, что Цзоу Юйлинь - маленький хулиган в горном городе. Тот, кто не видит черных и белых в горном городе!

Цзоу Юйлинь носил рубашку с длинными рукавами и черную перчатку на левой руке, плотно прикрывая ее. Он был так мрачен, что мог отжать воду, а его глаза были ужасно холодными. Чжан Юн говорил с ним, но он даже не смотрел на Чжан Юна.

Чэнь Чао наклонился к уху Чжан Юна и тихо прошептал: «Брат Юн, этот ребенок мог одурачить Лин Брата. Посмотрите на лицо и глаза Лин Брата, я бы хотел, чтобы он проглотил этого ребенка!»

Его голос только упал. Цзоу Юйлинь внезапно бросился и встал на колени перед Нин Тао.

Сразу после этого большая группа здоровенных мужчин в костюмах и кожаных сапогах опустилась на колени на землю.

Перед тем, как Цзоу Юйлинь заговорил, появились две слезы: «Нин Йе, я ошибаюсь, я действительно ошибаюсь!»

Вау!

Челюсти Чжан Юна и Чэнь Чао упали на землю. Шанченг Сяоба Ван фактически заставил большую группу мужчин встать на колени и признать ошибку группе речных и озерных врачей, которые ходили по улицам, и это также называлось Ye, это не научное исследование!

Нин Тао сказал слегка: «Недостаточно знать неправильное. Вы можете исправить это, если знаете неправильное».

Цзоу Юйлинь кивнул снова и снова . « Да, я обязательно исправлю это в будущем».

Чжан Юн и Чэнь Чао не могли не взглянуть друг на друга, а затем повернулись в унисон. скольжения.

Городское руководство, привезенное Чжан Юном, - это все люди, которые издеваются и боятся трудностей. Там, где они осмеливаются бороться с Цзоу Юйлинем, они видят, что ситуация неправильная, они быстрее, чем Чжан Юн и Чэнь Чао.

Нин Тао встал и сказал: «Кто, капитан Чжан и брат Чао, куда ты идешь?»

Ноги Чжан Юна и Чэнь Чао внезапно смягчились и чуть не упали на землю.

Тао Нин сказал: «Цзоу Юйлинь, ты не становишься на колени, да капитан только что сказал, что присоска осмелится прийти, я думаю, он сказал, что присоска это ты, иди поговори с ним кое-что, чтобы доказать, что ты не присоска»,

это так, и если Если бы кто-то сказал это во рту, ему пришлось бы потерять кожу, даже если бы он не умер. Но из уст Нин Тао Цзоу Юйлинь был умным, как внук. «

Цзоу Юйлинь встал с земли. Подмигнув, все люди, которых он воспитал, встали с земли, а затем подошли к Чжан Юн и Чэнь Чао.

Чэнь Чао испугался и нервно сказал: «Вы, что вы хотите сделать?»

Чжан Юн внезапно махнул рукой в лицо Чэнь Чао и ругал: «Черт возьми! Это вы, Нин Йе, здесь для лечения. Это была честь для нашего района Цзянбэй и великая вещь для блага людей. Ты, глупый, смеешь подставлять Нин Е! »

Чэнь Чао закрыл лицо:« Я ... »

Чжан Юн подождал, пока Чэнь Чао закончит говорить , и внезапно внезапно Чэнь Чао пнул ногами по земле и ругал, пиная: «Что я? Моя мать, блин, убила тебя! На кого ты обиделась, и обидел Брата Лин и Нин Йе!»

« Брат Юн, я, я ... ... Я твой двоюродный брат ... не борись ... "Чен Чао умолял, его тело свернулось в креветку под жестоким опустошением Чжан Юн.

Цзоу Юйлинь пришел к Чжан Юн и Чэнь Чао с угрюмым лицом.

Чжан Юн неожиданно повернул колени у ног Цзоу Юйлина, в то время как его собственный поклонник ударил по лицу: «Лин брат, я был не прав, я был неправ, и ты тоже не против взрослого злодея. Дай мне передохнуть»,

папа Па ... ...

Чжан Юн вздувает лицо в мгновение ока.

Цзоу Юйлинь не выразил жалости: «Нин Йе, ты хочешь, чтобы у него была одна нога или одна рука?»

Нин Тао нахмурился: «Почему ты все еще такой жестокий? Ты только что сказал мне, что знал, что что-то не так, но я не думаю, что ты знал, что с тобой не так. В следующий раз, когда ты приходишь и спрашиваешь меня снова, я вижу все Мне лень смотреть на тебя »

. Слова Нин Тао были простыми и ясными, но Цзоу Юйлинь испугался и потел на лбу:« Да, я больше не смею ».

Казалось, что Чжан Юн увидел проблеск надежды и сразу же бросил курить сам. Он хлопает себя по лбу Нин Тао и стучит по плитке пола: «Нин Йе, у меня нет глаз, твой старик не помнит злодея, пожалуйста, прости меня».

Донг, Донг, Донг ...

лоб Чжан Юна Сумка быстро сломалась и была разбита и окровавлена.

Нин Тао сказал с пустым выражением: «Хватит, ты сам

исчезнешь ». «Я сейчас уйду!» Чжан Юнру получил амнистию и убежал с земли.

Нин Тао взял брезент и медленно пошел к площади.

Цзоу Юйлинь смотрел на спину Нин Тао, его голос звучал так, словно он плакал: «Нин Йе ...»

Нин Тао оглянулся на него и сердито сказал: «Что ты все еще стоишь, найди комнату, я спасаю Жизнь твоей собаки ».

Цзоу Юйлинь мгновенно почувствовал, как возрождается, почти плача от волнения:« Я, я пойду найду его немедленно! »

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0023 Глава 1 миллион**

Глава 0023 Разорвать еще миллион отелей Цзянбэй Руили.

В одном из сьютов Нин Тао передал Цзоу Юлинь бамбуковый набросок бухгалтерской книги, его голос был холодным: "Хватай его".

Хотя Цзоу Юлин не понимал, почему Нин Тао хотел, чтобы он схватил древнее бамбуковое джейно, он не осмелился не подчиниться никаким инструкциям Нин Тао и послушно схватил правой рукой бамбуковое джейно из бухгалтерской книги.

Спустя две секунды Нин Тао положил бамбуковый эскиз учетной книги обратно и открыл его.

Содержание бамбуковой учетной книги появилось на бамбуковом портфеле: "Не существует рецептурного контракта под злой болезнью Небесной иглы, необоснованное использование злой болезни Небесной иглы противоречит небесному дару и увеличивает собственные грехи".

Настроение Нин Тао вдруг стало тяжелым, он позволил Цзоу Юлинь захватить бамбуковую книгу, потому что хотел превратить Цзоу Юлинь в контрактного пациента клиники за пределами неба, потому что Цзоу Юлинь и Цзян Илун находятся на одном холме, боюсь, что злые мысли и грехи в его теле ничуть не меньше, чем у Цзян Илуна. Но теперь кажется, что вместо того, чтобы сделать Зоу Юлинь пациентом клиники и зарабатывать злые мысли и грехи, он увеличил свои грехи.

Сердце Нин Тао тайно сказало: "Я понимаю, что инсульт и паралич Цзян Йилуна - это возмездие Небес, я сделал злые помыслы, предписанные Цзян Йилуну, чтобы искупить его грехи, поэтому мы подчиняемся Небесному закону". Небеса справедливы ко всем, хорошие или плохие, они всегда дают людям шанс, и это шанс, что я управляю своей клиникой. Я ударил ножом Цзоу Юлиня Небесную Игольную Злую Болезнь, это были мои субъективные злые мысли, я не мог представлять Небесного Дао, поэтому я не только не мог превратить его в пациента клиники, но и сам получил грех".

Подумав об этом, Нин Тао положил бамбуковую тетрадь обратно в маленькую коробку с лекарствами, затем схватил ее снова и открыл. Он хотел рассчитать свои собственные достоинства или грехи, но на этот раз бамбуковая учетная книга не показывала содержание текста, только то, что в момент, когда он открыл бамбуковую учетную книгу, черная линия появилась на первом бамбуковом куске в правом конце бамбуковой учетной книги, и он больше не исчезал.

"Что это значит? Если черная линия, которая не исчезает, является результатом моих злых мыслей, если я буду продолжать делать зло, черная линия будет расти все больше и больше и в конце концов станет черной, я буду на пути зла. Это не поможет, я посредник между добром и злом, у меня не может быть злых мыслей и грехов, у меня не может быть хороших мыслей и заслуг, я должен сохранять равновесие, поэтому я должен сделать доброе дело, чтобы удалить от меня злые мысли и грехи, прежде чем я смогу это сделать". Нинг Тао снова так подумал.

Нин Тао собрал свои мысли и в тусклом состоянии сказал: "Иди возьми банное полотенце и прикрой им глаза после того, как ляжешь на землю, если посмеешь заглянуть, я закончу лечение, ты понимаешь, о чем я?".

Цзоу Юлин нервно кивнул, ''Понял, понял, я точно не буду подглядывать. Кроме того, я подготовил миллион долларов на медицинские расходы для Мастера Нинга, пожалуйста, возьмите его". Сказав это, он вытащил чек из правого кармана брюк и вручил его Нин Тао с бантиком.

Нин Тао взял чек, переданный ему Цзоу Юлинь, и, даже не взглянув на сумму, разорвал одного на куски надвое.

Цзоу Юлин испугался и вздрогнул на колени, как он нервно сказал: "Нин, господин Нин................это мало? Я, я добавляю еще миллион".

Как только Нин Тао разбил измельченный лист бумаги в лицо Цзоу Юлиня, он холодно сказал: "За кого ты меня принимаешь?". Я считаю деньги грязью!"

Цзоу Юлин стоял в благоговейном трепете.

Однако сердце Нин Тао было в слезах, и это был второй чек на миллион долларов, который он оторвал. Есть ли в мире кто-нибудь, кто не любит деньги? Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вас есть нужная сумма денег для работы, и что у вас есть нужная сумма денег для работы. Он посредник между добром и злом, и он должен соблюдать баланс между добром и злом, иначе путь his俢 превратится в путь an俢, и он попадет в ситуацию полного разорения!

Цзоу Юлин пошёл в ванную комнату и принёс толстое банное полотенце, а затем положил его на пол, опять же с помощью этого полотенца плотно закрыв лицо.

Нин Тао затем сел на скрещенную ногу рядом с Чжоу Юлинь, запустив Элементарную Вводную Технику Культивирования, и мало-помалу он высасывал порочный Ци из тела Чжоу Юлинь и рафинировал его прочь.

Более чем через десять минут Нинг Тао встал с ковра и вышел из комнаты с маленьким сундуком для лекарств в руке.

Большая группа телохранителей у двери с благоговением посмотрела на Нин Тао, в то время как другие пошли посмотреть на Цзоу Юлиня, который лежал на земле.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Он спит, я оставлю ему сообщение, а вы, ребята, передадите его, когда он проснется". После паузы он добавил: "Если он снова совершит зло в будущем, его болезнь продолжится, и я не буду спасать его в это время".

Это, конечно, неправда, но после выхода из этой фразы Цзоу Юлин определенно будет иметь некоторую сдержанность, хотя это и не хорошо, но это также хорошо, чтобы избавиться от зла.

Выходя из отеля, мобильный телефон Нин Тао продолжал посылать тоны сообщений WeChat, он достал свой телефон и посмотрел на него, это было сообщение от Ма Ин Цяна, в котором говорилось, что несколько коллег искали его для лечения, на месте которого до сих пор находится здание Лантуской биотехнологической компании. Похоже, что эти ребята были очень встревожены, он не ответил на сообщение, они позволили Ма Ин Цяну взять на себя инициативу и связаться с ним.

Прочитав информацию, Нин Тао отнес свой маленький сундук с лекарствами к зданию компании Blueprint Biotechnology Company, с горькой улыбкой на углу рта. Разве не забавно, что он случайно сорвал чек на миллион долларов, который дала ему Цзоу Юлин, а теперь уехал, чтобы заработать жалкую сумму для своей клиники?

Подойдя к зданию компании Blueprint Biotechnology Company, Нин Тао увидел стоящего на ступеньках зала Ма Инцзяна, который ждал его.

Ма Инцзян увидела Нин Тао и издалека подошла, лицо, полное улыбок: "Боже, доктор, я просто беспокоилась, что ты не придешь, я так счастлива, что ты можешь прийти, ты придешь со мной, тебя ждут несколько коллег".

Нинг Тао сказал: "Зовите меня просто доктор Нинг, божественный доктор не посмеет".

"Когда доступно, когда доступно". Ма Инцзян возглавила разговор с Нин Тао.

Нин Тао был поведен Ма Инцзяном в один из залов на пятом этаже.

Ма Инцзян сказала: "Доктор Нин попросил вас подождать здесь минутку, пока я пойду и позову коллегу". Он понизил голос: "Это вроде как наше рабочее время, нехорошо, что лидеры узнают об этом, так что они могут приходить только один за другим, я надеюсь, доктор Нинг понимает".

Нинг Тао сказал: "Все в порядке, я понимаю, ты позволяешь им приходить один за другим".

Ма Инцзян вскоре после его отъезда пришел мужчина средних лет, долгие часы амбулаторной работы оставили его с очень серьезным заболеванием шейного отдела позвоночника, ходя в несколько переднем положении.

Нин Тао потребовалось несколько минут, чтобы получить шейного отдела позвоночника болезни человека среднего возраста, две небесные иглы, чтобы спуститься вниз, духовная сила, чтобы расчистить заблокированные меридианы и кровеносные сосуды, за один проход сто проходов, шейные мышцы в роли духовной силы, чтобы восстановить жизненную силу, больше не давит на шейный отдел позвоночника, шейного отдела позвоночника "освобождение" после очевидного, чем раньше гибким.

Два шва достигли такого эффекта, что уже было чудом для обычного врача, но чудо Нин Тао было намного больше. Он также использовал свои экстрасенсорные способности, чтобы раздавить две костные шпоры в шейных позвонках, что составило неинвазивную микрохирургическую операцию на пациенте.

Весь процесс закончился через несколько минут.

Нинг Тао вырвал две голубые небесные иглы из шеи мужчины средних лет, "Ну, я не скажу, что стопроцентно искоренил болезнь шейного отдела позвоночника, но, по крайней мере, девяносто процентов излечился". В будущем, если ты будешь больше думать о том, чтобы сидеть и двигать шеей, она не вернется".

Мужчина средних лет попытался немного пошевелить шеей, и на несколько секунд с удивлением сказал: "Правда, теперь я чувствую себя намного легче, моя шея, очевидно, более гибкая, чем раньше, и она больше не болит". Я никогда раньше не видел такой чудесной техники спасения, я не верил Ма Инцзяну, когда он говорил о тебе, и теперь я понимаю, что ты просто божественный врач!".

Сердце Нин Тао было полно достижений и радости, но на его лице не было выражения, спокойного, как всегда.

"Доктор Нинг, это... сколько?" Мужчина средних лет пробует проток.

В углу рта Нинг Тао появился намек на улыбку: "Просто дай, как хочешь".

Мужчина средних лет вытащил скрепку с деньгами и нарисовал китайские монеты двести деноминаций, засомневавшись на мгновение, и нарисовал еще две из скрепки с деньгами.

Нин Тао, однако, сказал: "Двухсот достаточно, посмотри, что твой возраст - подходящий возраст для учебы, оставь деньги ребенку".

Мужчина средних лет неловко улыбнулся: "У нас в семье есть ребенок, который учится в средней школе, спасибо".

Один пациент за другим приходил в комнату отдыха, а затем уходил полный радости. Изначально Нинг Тао думал, что пациентов всего несколько, но после лечения десяти пациентов пришел кто-то другой. Прошел час или около того, и он заработал почти две тысячи долларов за свой визит. Тяжело, но его сердце счастливо.

Другая молодая женщина вошла в комнату отдыха, непосредственно примыкающую к большому офисному помещению, она, кажется, не ожидала, что Нин Тао будет таким солнечным и красивым врачом, ее щёки покраснели ещё до того, как она открыла рот.

Нин Тао посмотрел на нее с улыбкой на лице: "Алло, это для лечения ринита, да?"

Несмотря на то, что это был всего лишь взгляд, он уже поставил точный диагноз благодаря внешнему виду и запаху. У молодой женщины не было ни заболевания шейки матки, ни заболевания поясничного отдела позвоночника, но был очень тяжелый случай ринита.

Молодая женщина удивилась, когда сказала: "Ты, откуда ты знаешь, что я хочу вылечить ринит?".

Нинг Тао сказал: "Естественно, у меня есть свой путь, сядь и я сделаю тебе иглоукалывание".

Молодая женщина любопытно спросила: "Может ли ринит быть иглоукалыванием?"

Нинг Тао сказал: "Конечно, ты можешь, если поверишь мне, я дам тебе лекарство".

Молодая женщина села к Нин Тао, как только ее ягодицы были подняты: "Я верю, я слышал от моего коллеги, ваши медицинские навыки очень сильны, если я не верю вам, я не приду к вам, вы дадите мне иглоукалывание".

Нинг Тао вытащил две небесные иглы, а затем дал молодой женщине иглоукалывание. На самом деле исцеляет не иглоукалывание, а его духовная сила. После лечения стольких пациентов он также обнаружил, что его духовная энергия в организме пациента не только устраняет воспаление, но и очищает организм от токсичных газов, почти мощное "противоядие" к существованию яда. Воспаление и токсины, а также ядовитые газы, которые являются первопричинами многих болезней, могут быть решены с помощью его духовной силы, которая также является своего рода "духовной медициной".

Однако его духовная сила была все еще достаточно слабой, далеко не способной полностью удалить воспаление и токсины, а также ядовитые газы из организма пациента, теперь она могла удалить их лишь частично.

Иглоукалывание вскоре закончилось и не смогло полностью устранить воспаление в носовой полости молодой женщины, и Нин Тао дал ей еще один рецепт, чтобы она могла пойти в аптеку и купить лекарства от ринита.

Молодая женщина взяла рецепт, который прописал Нин Тао, и сказала: "Доктор Нин, только что, когда я пришла к вам, у меня была закупорка носа, это было тяжело, но теперь не закупорено, и дыхание гладкое, я не думаю, что нужно покупать больше лекарств, не так ли?".

Воспаление не полностью ликвидировано, и для лечения ринита нужно принимать какие-то лекарства", - сказал Нинг Тао. Это для твоего же блага, ты просто покупаешь лекарства по рецепту".

"Ну, я поверю тебе на слово, сколько?" Молодая женщина спросила.

Нинг Тао сказал: "Просто дайте немного, как вам угодно".

Девушка достала сумочку и собиралась взять из нее деньги, когда дверь гостиной внезапно распахнулась, и вошла женщина, даже не поздоровавшись.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0024: Госпожа истребительница**

0024 Глава Уничтожение Мастер миссис Эта женщина одета в рабочий костюм OL, обтягивающий маленький костюм очерчивает впечатляющие изгибы груди, маленькая талия тонкая, две длинные ноги под подолом юбки, как два белых карандаша. Лицо ее было ясным и одиноким, глаза темные и яркие, красивые, как звезды на ночном небе.

На груди женщины висит рабочая бирка с надписью "Линь Цинъю, генеральный директор компании Blueprint Biotechnology Company". Рабочий знак был вмонтирован в середину двух холмов, и ее столб был поразительным, но еще более поразительным был ее холм.

Молодая женщина, которая собиралась вытащить деньги, когда увидела, что человек, который пришел, это Линь Цинъюй, она вытянула ногу и ушла, не сказав ни слова, и когда она прошла мимо стороны Линь Цинъюй, она подсознательно склонила голову немного, чтобы показать свое уважение.

На секунду-другую Нин Тао хотел напомнить ей, чтобы она дала клинике деньги, но, в конце концов, не сказал этого. Как скупо было бы говорить такое, это не его характер, и это не вписывается в его нынешний статус владельца Тяньцзинской клиники.

Линь Цинъюй даже не взглянула на молодую женщину, которая пришла в Нин Тао на лечение от ринита, ее взгляд был на теле Нин Тао с того момента, как она вошла в дверь, и ее взгляд был слегка холодным.

Нинг Тао просто посмотрел на нее и ничего не сказал, похоронив голову и готовясь к отъезду.

"Как ты сюда попал?" Линь Цинъю сказала вслух, намек на гнев в ее голосе.

Нинг Тао сказал: "Конечно, я вошёл".

Линь Цинь Юй был еще более зол, "Ты вошла в себя? Как ты думаешь, что это за место? Ты можешь приходить сюда, когда захочешь?"

Нин Тао нужно было только произнести имя Ма Ин Цзян, чтобы не попасть в неприятности, но он не стал бы этого делать. Благодаря лидерству Ма Инцзяна, он заработал более двух тысяч долларов для клиники, как он мог так переправиться через реку и убрать мост? Он тоже не потрудился объяснить и склонил голову, чтобы собрать свои вещи.

"Думаешь, молчание решит проблему?" Линь Цинъюй сказал.

Нинг Тао закрыл маленький сундук с лекарствами, затем встал и приготовился уйти.

Линь Цинъюй внезапно переместился и заблокировал тело Нин Тао: "Ты не можешь уйти, не дав ясно понять!".

Нин Тао сделал шаг в сторону, чтобы переступить через Линь Цинъю, но она последовала примеру и расправила руки так широко, что он чуть не врезался в ее тело. Он протянул руку и был готов набрать ей руку и уйти.

"Я позвоню в родинку, если ты прикоснешься ко мне". Линь Цинруй, казалось, читал его мысли и звучал "тревожный звонок" для него заранее.

Нин Тао на мгновение замерз и вдруг улыбнулся: "Я верю, что ты не будешь".

"Почему?"

"Поскольку вы генеральный менеджер Blueprint Biotechnology, как вы могли так угрожать человеку? Это не благородно для женщины быть изнасилованной, не говоря уже о том, что я даже не прикасался к тебе, даже если бы приехала полиция, я бы не боялся". Нинг Тао сказал.

Странный божественный свет мигал в глазах Линь Цинъюй, и она на мгновение замолчала, прежде чем сказать: "На самом деле, я попросил нескольких людей, которые лечились у вас, и они сказали, что вы очень особенный и у вас отличные медицинские навыки, и если бы не они, замолвив за вас словечко, я бы позвонил в полицию и арестовал бы вас".

"Тогда почему ты все еще останавливаешь меня?" Сердце Нинг Тао догадалось о ее мотивах, но как она могла не догадаться.

"Ты пойдешь со мной, мы поговорим где-нибудь в другом месте." Линь Цинъюй сказал, а потом подошел к двери гостиной.

Нинг Тао колебался и последовал за ним, любопытно, о чем эта сказочно выглядящая женщина подошла к нему.

Линь Цинъюй вела Нин Тао через большой офис и в свой кабинет.

Когда дверь в кабинет генерального директора захлопнулась, в большой офисной комнате раздался тонкий шум дискуссии.

"Зачем мастер по истреблению вызвал доктора Нинг к себе в кабинет?"

"Этот странствующий доктор такой странный, что несколько минут и две иглоукалывающие иглы поправили мою талию."

"Я не думаю, что истребительница-сама страдает какой-то болезнью, и ей нужно обратиться за лечением к тому, что Вы, доктор, верно?"

"Говорите тише, будет плохо, если Мастер услышит вас..........."

Нин Тао не мог услышать эти комментарии, и он не знал бы, что женщина самого высокого качества, как Линь Цинъю, будет иметь прозвище "Миссис Уничтожитель".

Кабинет Линь Цинъюя был просторным и светлым, на стенах висели стеклянный стол, серебряные металлические книжные шкафы, черные кожаные диваны и некоторые картины искусства постмодернистского стиля, общий стиль был простым, но не простым.

"Присаживайтесь". Цинъю Лин вежливо сел на диван и показал Нин Тао диван напротив нее.

Нин Тао тоже не был вежлив, так как он сел на диван напротив Лин Цинруй и открыто сказал: "Мисс Лин, давайте не будем бить вокруг да около, о чем вы хотите поговорить? Или, что ты хочешь от меня?"

Линь Цинъюй установила стройную и хорошо пропорционированную ножку карандаша и сидела в элегантной и очаровательной позе, при этом спина мягко опиралась на спинку дивана. Но она просто скрестила ноги и позировала в таком удобном сидячем положении, затем уставилась прямо на Нинг Тао и ничего не сказала.

Язык тела тоже был языком, но Нинг Тао не могла расшифровать то, что хотела выразить. Ее белые ноги карандаша были напротив его, и ее черная юбка покрывала ее бедра, но он не мог не хотеть видеть больше.

Линь Цинъю четко знала, что Нин Тао смотрит на ее ноги, но она, похоже, совсем не возражала и вела себя довольно спокойно и уверенно. Воздух высокого и могучего контроля над большой картиной о ней создает впечатление, что она не может быть обижена, что к ней трудно подобраться поближе.

Никто не говорил, и атмосфера стала несколько неловкой.

Десятью секундами позже Нин Тао нарушил тишину: "Что это значит?"

Только тогда Линь Цинъюй открыла рот и сказала: "Они сказали, что вы можете быть вылечены с помощью двух серебряных игл, и эффект будет виден через несколько минут, я не верю в это, у меня также есть некоторые проблемы с поясничным отделом позвоночника, вы можете дать мне лечение"?

"В том-то и дело?" Нинг Тао был немного удивлен.

Линь Цинь Юй слегка кивнула: "В том-то и дело". Потом она добавила слегка провокационное замечание: "Не смейте? Если ты боишься, что я тебя снесу, то забудь об этом."

Захватывающий Общий закон?

Нин Тао засмеялся и тайно сказал в своем сердце: "Посмотрим, как долго ты сможешь притворяться, раз уж ты хочешь играть, то я поиграю с тобой".

С мыслью в голове, тело Линь Цинъюя было окутано облаком красочного Ци в его глазах, и все ароматы, высвобожденные из ее тела, зарылись в его ноздри.

Линь Цинъю нахмурился: "Похоже, что ты действительно не смеешь, ты действительно можешь быть лжецом, который ходит по улицам".

Нингтао сказал вслух: "Сними пальто и рубашку и ляг на диван".

Линь Цинъюй на мгновение замерла, и между ее бровями вырос намек на гнев: "Что ты сказала?".

Нин Тао мягко сказал: "Разве ты не просил меня лечить твой поясничный отдел позвоночника, как я могу лечить тебя, если ты не раздеваешься?"

Линь Цинъю была в растерянности из-за слов, она попросила Нин Тао лечить ее от проблем с поясничным отделом позвоночника, и теперь это было вполне естественно, что Нин Тао попросил ее снять одежду, с ней не было ничего плохого. Врач не избегает врача, нечего стесняться снимать одежду перед врачом, но в лице Нин Тао, солнечный и красивый врач противоположного пола, она не может вызвать это мужество.

В этот момент Нин Тао снова сказал: "У тебя действительно проблема с поясничным отделом позвоночника, но не самая серьезная, я больше беспокоюсь о твоих нервах, чем о поясничном отделе позвоночника". В последнее время вы теряете много сна, вам снятся кошмары и вы почти не спите по три-четыре часа в сутки, но даже когда вы это делаете, качество сна у вас плохое"?

В глазах Линь Цинъю сверкнул блеск изумлённого божественного света: "Ты... ты так хорошо знаешь, что у меня плохое качество сна"?

Нинг Тао сказал слабо: "Я врач, конечно, у меня есть свой путь, это тебе не нужно знать". Я могу справиться с твоим поясничным отделом позвоночника за несколько минут, но я не смогу справиться с твоим нервным срывом за несколько минут. Тебе нужно изменить дурную привычку не спать допоздна, плюс не дави на себя слишком сильно. Позже я сделаю тебе небольшую иглоукалывание головы, потом выпишу тебе рецепт, ты просто пойдешь в аптеку, будешь следовать рецепту и будешь его принимать". После паузы он добавил: "Ты все еще хочешь, чтобы я тебя исцелил?"

"Конечно, я хочу, или зачем я тебя сюда привёл?"

Нин Тао сказал: "Тогда тебе нужно снять одежду, как я могу сделать тебе иглоукалывание, если ты этого не сделаешь?"

"Похоже, ты меня не ищешь, пока." Нин Тао взял с собой маленький сундук с лекарствами и направился к двери офиса.

"Подожди!" Линь Цинъю встала с дивана, она укусила свои свежие и сексуальные вишневые губы, в этот момент она, казалось, приняла какое-то решение.

Нин Тао остановился на своем пути, не дожидаясь, когда сзади раздастся еще один шуршащий звук, когда он повернется назад. Это был звук раздевания, который двигался в его голове.

"Я в порядке, ты сделаешь это". Голос Линь Цинь Юя.

Нинг Тао повернулся и замер на мгновение.

Линь Цинъюй, которая лежала на диване, только черный корсет на верхней части тела, ее кожа была белая и нежная, когда подвергается в воздухе, текстура была такой же мягкой, как овечий жир, ее бедра были пухлыми, и ее стройная талия образовала соблазнительную кривую, ее длинные ноги были плотными, как будто они были вырезаны из белого нефрита, так что никто не мог выбрать ни одного недостатка. Такая великолепная красота, представленная в такой неоднозначной позе перед ним, никогда не трогала женщину, как он может до сих пор сохранять спокойное сердце?

"Чего ты ждешь?" Линь Цинъюй оглянулась на Нин Тао, несмотря на то, что она вела себя спокойно и беззаботно, ее щеки все равно предали ее, еще более красноватые и горячие, чем только что.

Нин Тао не двигался звук, чтобы стабилизировать свои беспокойные нервы на мгновение, а затем перенес небольшой сундук лекарства. Придя в сторону дивана, он поместил маленький сундук с лекарствами на чайный столик, открыл его, и вытащил четыре небесные иглы из сундука с лекарствами, два укоренились на позвоночнике Линь Цинь Юя и два на ее голове. Первые два шва были наложены случайным образом, без поиска точек акупунктуры, и случайно нанесены на позвоночник. Последние два шва, однако, были тщательно прошиты, а также были обысканы акупунктурные точки.

"Тут нечего чувствовать". Линь Цинъюй сказал.

"Не торопись". Нин Тао сказал, затем схватил две Небесные иглы на позвоночнике и мягко скрутил их, и в процессе, что мерцание духовной силы вышел из дворца грязевых пилюль и вошел в ее тело двумя раздельными способами от двух Небесных игл.

"Ага!" Линь Цинъю не мог не поплакать.

Этот крик................

Рука Нинга Тао не могла не дрогнуть, и в его тело добавился намек на сухость. На его лице не было ни намека на выражение лица, настолько спокойное, что оно было похоже на зеркало, но сердце совсем не было спокойным: "Это просто иглоукалывание, что это за реакция?".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0025: Неприятное предчувствие.**

Глава 0025 Нелегкое предчувствие Черная и белая духовная энергия протекала через нейронную сеть в мозгу Линь Цинь Юя, это было похоже на сладкую весну, протекавшую через русло реки, чинившую его трещины и питавшую высохшее русло реки, потерявшее свой поток.

"Так удобно, что я чувствую, как мое тело и разум промокают в горячих источниках и расслабляются......................................................................................................." ропот Линь Цинь Шу. Она никогда не была так расслаблена, и ее мозг никогда не был так комфортен после изнурительной болезни.

Но как только она расслабилась и насладилась "питательным массажем" Духовной Силы, мерцание Духовной Силы внезапно покинуло ее тело и вернулось во дворец первоначальной владелицы "Грязевой Мару".

Нин Тао снял четыре Небесные иглы с тела Линь Цинъюя: "Хорошо, теперь можешь одеваться".

Линь Цинъюй, однако, осталась в соблазнительном положении, лежа на диване, она оглянулась на Нин Тао с несколько странным выражением: "Значит, все кончено?".

Нинг Тао кивнул, а затем поместил четыре Небесные иглы обратно в маленький сундук с лекарствами.

"Ты можешь ударить меня снова?" Глаза Линь Цинъюй несли в себе намек на тоску.

Я не думаю, что смогу сделать это, если захочу, но если захочу, это не хорошо, это плохо. Я выпишу тебе рецепт, твои нервы все еще нуждаются в лекарствах для восстановления здоровья".

Немного разочаровавшись, Линь Цинъю встал с дивана и взял рубашку и куртку, которые были положены на диван, и надел их.

Ning Tao после этого присел на корточки вниз на краю чайного столика и дал Lin Qing Shu рецепт.

Линь Цинъю оделась и стояла на чайном столе, внезапно наклонившись вниз, ладони ее рук прижались к ковру одним махом.

Одним движением Нин Тао высосали два глаза, и его рука, которая писала, тоже остановилась.

Это прекрасный вид на высокую гору, свисающую вниз, и глубокое ущелье.

Линь Цинъю внезапно сместила глаза и посмотрела на Нинтао с ее двумя темными, красивыми глазами.

Четыре глаза обращены друг к другу, а копья и щиты, как правило, сталкиваются.

Линь Цинъюй внезапно встала и подсознательно потянула за рубашку.

Нинг Тао также убрал свой взгляд, правильный рецепт.

Атмосфера в офисе.

Через несколько секунд Линь Цинъюй нарушила тишину: "Спина у меня больше не болит, кажется, то, что они сказали - правда, действительно трудно заметить, что ты такой молодой и при этом обладаешь таким высоким уровнем медицинского мастерства".

Нин Тао не разговаривал с ней и продолжал закапывать голову в написании формулы.

"Я позвоню". Линь Цинъюй подошла к балкону, и однажды внутри она также закрыла стеклянную дверь.

Нин Тао посмотрел на Линь Цинъю, которая разговаривала по телефону, но стеклянная дверь имела хороший звукоизоляционный эффект, так что он вообще не слышал, что она сказала.

Через несколько минут, когда Нин Тао выписал рецепт, Линь Циньюй также вернулся с балкона в офис.

Нин Тао передал рецепт Линь Цинью, "Мисс Линь, это рецепт, который я дала вам, просто сходите в аптеку и купите лекарство по рецепту. Кроме того, мне очень жаль, что я не поздоровался с тобой, когда практиковал медицину у тебя дома, так что я освобождаю тебя от платы за консультацию, вот и все, пока".

Сказав это, Нинг Тао принесла маленькую аптечку к двери.

"Подожди". Линь Цинъюй снова позвонила Нин Тао.

Нинг Тао повернулась и посмотрела на нее: "Мисс Лин, вам еще что-нибудь нужно?"

Линь Цинь Шу сказал: "Можешь сделать мне одолжение?" Не дожидаясь ответа Нин Тао, она последовала за ним и добавила: "Не волнуйтесь, деньги - это не проблема".

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Зависит от того, чем он занят".

"Мой брат болен и ему становится хуже, я хочу попросить тебя прийти ко мне домой и лечить моего брата." Линь Цинъюй сказал.

Это был секрет, который она хранила в своем сердце, и это было причиной того, что она была готова снять свою одежду и позволить Нин Тао дать ей иглоукалывание, она делала все это для своего брата.

Нин Тао спросил: "От чего страдает твой брат?"

"Я не знаю".

"Не проверили в больнице?"

"Был там, не могу проверить. Он в странном состоянии, и я не могу сказать наверняка, что ты увидишь, если пойдешь и посмотришь". Настроение Линь Цинь Юя стало намного ниже.

"Сейчас?"

"Прямо сейчас я не могу уйти, вот в чем дело, ты даешь мне свой номер мобильного, я звоню тебе, когда ухожу с работы, а потом я отвезу тебя к себе домой, чтобы побаловать брата". Линь Цинъюй сказал.

Нинг Тао на секунду подумал, прежде чем сказать: "Хорошо, я дам тебе свой номер мобильного, и ты сможешь позвонить мне после работы".

Оставив свой номер телефона, Нин Тао покинул офис Лин Цинъю.

Проходя через большой офис, он услышал, как сотрудник назвал прозвище Линь Циньюй "Миссис Уничтожитель", что заставило его засмеяться.

Вместо того, чтобы гулять по улицам, Нинг Тао купил кучу конфет и детских книжек и отправился в приют "Солнечный свет". Он хотел проверить Чжоу Юфэн, Су Я и милого и смешного Ли Сяоюй маленького тюфяка.

Такси остановилось на обочине дороги, и Нин Тао вышел из такси, неся в одной руке маленький сундук с лекарствами и большой мешок с вещами к воротам приюта "Солнечный детский дом".

Сброшенные жестяные ворота были плотно закрыты, а здание за внутренней стеной двора было старым и изношенным, каким оно было в последний раз, когда он уезжал, и каким оно осталось до сих пор.

Нин Тао слегка нахмурился и в глубине души сказал: "Разве Цзян Илун не пожертвовал пять миллионов, даже если тетя Чжоу потеряла память о детском доме, Су Я все еще может взять эти деньги, чтобы улучшить окружающую среду, но как так получилось, что никаких изменений вообще нет"?

Подойдя к двери, Нинг Тао протянул руку помощи и постучался.

Тук-тук.

"Давай, давай". Вскоре за дверью раздался хрустящий девчачий голос.

Намек на смех не мог не появиться из угла рта Нин Тао, и он слышал его, это был голос Ли Сяоюя.

Большая железная дверь немного приоткрылась, и маленькая головная дыня Ли Сяоюя вышла из трещины двери, а секунду назад была еще осторожна и бдительна, увидев, что это Нин Тао несла большую сумку, на ее маленьком лице вдруг появилась улыбка: "Упс, так это дядя Нин, пожалуйста, входите, пожалуйста, входите... Упс, давайте я помогу вам нести вашу сумку!"

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Ты просто носишь сундук с лекарствами для меня".

"Нет, я понесу его для тебя!" Не дожидаясь согласия Нин Тао, Ли Сяоюй протянул руку и вытащил из руки Нин Тао большую упаковку с конфетами и детскими книжками. В результате, как только Нинг Тао отпустила руку, она даже упала на землю со своей сумкой. Сумка была слишком тяжелой, и она была слишком маленькой.

Нин Тао протянул руку помощи и подтянул ее, сдерживаясь: "Не стоит так волноваться, даже если ты хочешь съесть конфеты, не волнуйся, дядя Нин много купил, у каждого есть своя доля".

Ли Сяоюй сказал: "Я возьму двойной".

Нин Тао спросил ее: "Зачем тебе двойник?"

"Потому что я красивая и милая". Ли Сяоюй также сделал Нин Тао милый маленький жест.

Нинг Тао не мог не улыбнуться: "Ладно, у дяди Нинга будет больше тебя позже". Он поднял большой мешок, который упал на землю, вошел в дверь и снова спросил: "Где твоя сестра Суя"?

Ли Сяоюй сказал: "Сестра Су Я ушла вчера вечером и еще не вернулась".

"Вчера вечером"? В голове Нинг Тао было полно любопытства и заботы: "Она сказала, почему ушла?"

Ли Сяоюй покачала своей маленькой головой, "Нет".

Нин Тао спросила еще раз: "Тогда она сказала, когда вернется?"

Ли Сяоюй снова покачала головой, "Ни то, ни другое".

"Ты не звонил ей на мобильный?"

Ли Сяоюй сказал: "Я звонил со двора, но телефон сестры Ся был выключен".

Нин Тао был немного подавлен, "Где декан Чжоу?"

Ли Сяоюй сказал: "Он вышел после завтрака и еще не вернулся".

"И она не сказала, зачем она собиралась выходить, когда возвращалась?"

"Я спросил, но она проигнорировала меня." Ли Сяоюй выглядел очень снисходительно: "Я и мои маленькие приятели еще даже не пообедали, наши желудки так голодны".

Сердце Нин Тао было кислым, когда он дотронулся до маленькой головки Ли Сяоюя: "Не волнуйся, дядя Нин еще там, я приготовлю для тебя".

Ли Сяоюй сказал мило: "Дядя Нин, ты такой милый, какая девушка будет счастлива выйти за тебя замуж".

Нинг Тао, ".........."

Детские слова Ли Сяоюя немного подбодрили его, но это было лишь на мгновение, и его настроение быстро снова стало тяжелым. Сначала Су Я не вернулся за ночь, а затем Чжоу Юфэн, по какой-то причине, в его сердце возникло неловкое чувство, всегда чувствуя, что происходит что-то плохое.

Ли Сяоюй позвала своих маленьких приятелей, а Нин Тао разделил конфеты для детей, после чего позвонил Ге Мин.

"Тунзи, это я, у тебя есть время?"

"Да, у меня теперь полно времени." В голосе Ге Минга был намек на самоуничижение.

"Ты сегодня говоришь странным тоном, что случилось?" Нинг Тао спрашивал.

Ге Мин горько смеялся: "Скажите это, и вы не поверите, наш босс Цзян Йилун сумасшедший, он продал свои акции компании и повсюду пожертвовал деньги". Хотя Цзян Йилун не хватало добродетели, он все же был очень хорош для своего народа. После того, как новый босс взял власть в свои руки, он сказал что-то о том, что рынок упал и уволил десятки людей, я был одним из них, как вы думаете, у меня есть много времени сейчас"?

Эти слова заставили сердце Нин Тао почувствовать себя более или менее виноватым, и он на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Если Тун Цзы... ты придешь в приют "Солнечный свет" в качестве повара, и, кстати, ты также можешь помочь позаботиться о детях".

Граймин врасплох сказал: "Ты издеваешься? Я даже сам не могу об этом позаботиться, так о каком ребенке ты хочешь, чтобы я позаботился?"

Нин Тао сказал: "Четыре тысячи в месяц, придут или нет?"

"Подожди меня, я сейчас приду!" Не задумываясь ни секунды, Гриминг согласился.

Завершив разговор, Нин Тао пошел готовить кастрюлю с лапшой для детей, и пока дети ели лапшу, он зашёл в комнату Су Я.

Комната Суи была спартанской, в доме была только кровать, маленький деревянный стол с хромой ногой, простой шкаф для одежды и пластиковая табуретка. Рядом с окном был установлен небольшой деревянный столик с чашками, зубной щеткой и зубной пастой, а также несколько романтических романов.

Нин Тао тоже пытался дозвониться до Суи один раз в доме, но он все равно отключился. Он оглянулся вокруг дома, пытаясь найти намек на то, куда делась Сюя, но ничего не нашел. В конце концов, он сел на кровать Суи и активировал нюхательное состояние носа.

Сотни и тысячи запахов бросились в носовую полость Нин Тао, и один из них пах, похожий на запах ферментированных гормонов, но смешанный с немного загадочным ароматным фактором, который был своеобразным.

Нин Тао быстро запер его, затем последовал за его источником и свалился на край кровати, положив глаза на дно кровати, его брови мгновенно бороздили..........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0026 Тайна сиамских чулок**

0026 Глава Тайна колготок Женские колготки лежали в углу под кроватью, скомканные и грязные, не зная, была ли она взята мышью, а затем выброшена с подозрением. Если это Сюя бросила его туда, значит, она была неподготовленной.

Нин Тао убрал глаза и приготовился встать с земли, у него не было намерения лезть под кровать, чтобы вытащить колготки, которые надевали Су Я, в таком случае он был бы слишком неприличным. Однако, как только он сдался, таинственный аромат фактор зарылся обратно в носовую полость, и его глаза вернулись к колготкам.

"Там может быть что-то спрятано?" Любопытство Нин Тао было щекотано, и после нескольких секунд колебаний он заполз на дно кровати и вытащил колготки.

Я открыл колготки, которые разминали в мяч, и внутри было что-то спрятано.

Это была зеленоватая глина, немного похожая на тесто, но, очевидно, не на тесто, и неправильно было говорить, что это была окрашенная обычная глина. Источником этого является таинственный аромат, который сам по себе порождает очень своеобразное ощущение таинственности.

"Что это за штука? Как так получается, что Сюя часто держит эту грязную штуку в чулках и прячет ее под кроватью?" Любопытство Нин Тао росло, но он не прикасался напрямую к глиняной штуке, а положил ее на стол и аккуратно прорезал "глину" зубной щеткой Су Я.

Глиняная "глина" размером с яйцо была вырезана, чтобы выявить покрытую гвоздями печатную плату, полную схем и крошечных электронных компонентов.

"Откуда у нее такая странная вещь?" Нинг Тао обдумала и внезапно подумала: "Может быть... она украла его у кого-то"?

Вопрос о том, были ли украдены странная "глина" и печатная плата, спрятанная посередине "глины", или нет, на который может ответить только Суа, но ее здесь нет.

Если бы то, что было спрятано в "глине", было флешкой, Нинг Тао мог бы найти компьютер, чтобы проверить его содержимое, но он не выглядел как флешка. А еще лучше, он взял пластиковый пакет с едой и положил "глину" и печатную плату в свой маленький сундук с лекарствами. Хотя он не знал, откуда взялись эти две вещи и для чего они нужны, он верил, что сможет получить ответы от Сюи, как только увидит ее.

Не прошло много времени, прежде чем Ге Мин пришёл в своём Wuling Macro и принёс с собой кучу поваров, несколько ножей для разных целей, большую, тяжёлую тарелку, а также несколько кастрюль и сковород и прочую дрянь. Чтобы еще больше преувеличить, он на самом деле принес одеяло и туалетные принадлежности.

Нин Тао помог Ге Мин отнести свои вещи в машину, сказав: "Это трогательно, почему бы тебе не взять с собой и постель?"

Толстое лицо Ге Мин усмехнулось: "Я очень хочу переехать, но не могу вписаться, мне все равно, ты должен найти мне хорошо освещенную комнату в общежитии, и ты не можешь вычесть мою арендную плату".

Нинг Тао, ".........."

Есть причина, по которой Граймин переезжает в приют Sunshine, который находится в получасе езды от района, где он живет, и стоит 20 долларов за бензин. А еще есть тот факт, что шеф-повар встает рано, почти на час раньше, если он не живет в приюте "Солнечный свет", что для сонного человека - убийственная штука.

Ли Сяоюй и дети из приюта также пришли помочь нести вещи, работая туда-сюда почти час, прежде чем поселиться в приюте Ге Мин. Во время этого процесса Ли Сяоюй снова познакомился с Гэ Мин, а Ли Сяоюй даже подарил Гэ Мин леденец, который она съела, а Гэ Мин не возражала, взяла его и засунула ему в рот.

Солнце садилось и время повернулось к вечеру.

Ге Мин был занят приготовлением своего первого блюда для детей, и кухня была наполнена звуком его измельчения и обжарки овощей. Дети же, с другой стороны, толпились вокруг двери и окна, чтобы посмотреть на него, казалось бы, бесконечно любопытствуя об этом толстом дяде.

Су Я и Чжоу Ю Фэн до сих пор не вернулись, и телефон не работает.

Нин Тао пошел в отдельную кафельную комнату, где жил Чжоу Юфэн, открыл дверь и почувствовал запах лекарств и плесени, пол был забит мусором, порванной одеждой, клочками бумаги, пластиковыми пакетами и так далее.

Нин Тао сделал руку, чтобы убраться в комнате, затем на столе нашел записку, оставленную Чжоу Юфэном.

В записке говорилось: мир так хорош, что однажды я выйду и буду жить для себя.

Читая записку, оставленную Чжоу Юфэном, сердце Нин Тао наполнилось сложными чувствами. Он вытащил Чжоу Юфэн из призрачных ворот и подарил ей вторую жизнь, а заплаченная ею цена была всеобъемлющей добродушной заслугой и потерей сопутствующих воспоминаний. Переродившаяся, она больше не является директором приюта, которым когда-то была, а приют "Солнечный свет" является для нее эквивалентом странного места, где она больше не чувствует себя как дома. Никто не рождается с обязательством жить для других, и понятно, что она однажды хочет жить для себя, и никто не в состоянии заставить ее снова отдать за этих сирот. Трудно быть хорошим в жизни, и еще труднее быть хорошим в жизни.

Чжоу Юфэн уехал один, так что насчет Су Я?

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Нин Тао взял свой телефон и посмотрел на него, это был Линь Циньюй звонил, и только после прочтения определителя номера, он вспомнил о своей встрече с Линь Циньюй.

Конечно, Цин-Ю Линь уже говорил по телефону и открыл дверь: "Доктор Нин, где вы?". Я подъеду и заберу тебя".

Нинг Тао сказал: "Я в приюте "Солнечный свет", иди сюда".

"Хорошо, я перейду". Линь Цинъю повесила трубку.

Нинг Тао пришел на кухню, а дети уже ели за большим круглым столом на кухне. Ге Мин приготовил сытный ужин с чесночно-нежной вырезкой из мяса, приготовленного на спине, и помидорами с яичницей и супом "Бок чой". Дети давно не ели мяса, один за другим хватали мясо обратно в горшок, две тарелки мяса обратно в горшок были быстро вытерты.

"Тайко, ты тоже хочешь?" Грэмин сказал.

Нин Тао сказал: "Я не голоден, и когда кто-нибудь придет забрать меня на прием, эти дети будут под твоей опекой".

"Все в порядке, закругляйся со мной". Ге Мин вытащил пачку "Голубого Цзяоци", "Хочешь?"

Нинг Тао покачал головой: "Я не курю, а ты куришь меньше".

Гриминг сам приказал, и вдруг вспомнил что-то: "Я слышал, как дети говорили, что декан пропал, я здесь работаю, кто мне платит?".

"Я, вот зарплата за полмесяца, ты берёшь её первой." Нин Тао вытащил две тысячи долларов, которые он заработал на консультации, пересчитал две тысячи и передал их Ге Мин.

"Эти деньги... Я не могу взять твои деньги, у тебя больше проблем, чем у меня." Ге Мин хочет вернуть деньги Нин Тао.

Нин Тао сказала: "Вот, возьми, мне легко зарабатывать деньги, когда вернётся декан Чжоу, я сообщу ей об этом пораньше".

Чжоу Юфэн не знает, вернется ли он, но даже если он вернется, он не будет искать Чжоу Юфэна, чтобы сообщить об этом, он сказал это только для того, чтобы Ге Мин не опозорил своих людей своими деньгами.

"Ну, тогда я пока возьму его, а ты получишь его обратно, когда не сможешь сообщить об этом или у тебя не будет денег." Ге Мин засунул деньги в карман брюк и снова сказал: "Кстати, как вы с женщиной-офицером?".

Нинг Тао слегка застыла: "А как же я и женщина-офицер?"

"Она не просила тебя посмотреть фильм, поужинать при свечах или что-то в этом роде?"

Нин Тао уставился на него пустым взглядом: "Он мне не девушка, так почему ты приглашаешь меня на ужин при свечах в кино?"

У Ге Мин было разочарованное выражение лица: "Ты же не собираешься сказать мне, что она не встречалась с тобой и не звонила тебе, не так ли?"

Нин Тао сказала: "Ее статус особенный, наверное, потому, что она внезапно получила какое-то задание, я сказала, почему ты беспокоишься об этом? Не лезь не в своё дело".

Ге Мин надула: "В таком случае, она слишком бессмысленна, ты спас ее отца, она все равно должна была отдать за это свою жизнь, так?"

Нин Тао перехлопнул его, но Ге Мин искусно уклонился от него.

Дети только что закончили ужин, когда за большими железными воротами раздался звук гудка машины.

"Я открою дверь!" Ли Сяоюй, которая больше всего любит открывать двери, рассеяла ноги и побежала к большим железным воротам.

Нин Тао носил маленький сундук с лекарствами и последовал, в то время как увещевая, "Сяо Юй, вы бежите медленно, будьте осторожны с падением!"

Ге Мин догнала Ли Сяоюй и помогла ей открыть большую железную дверь.

За дверью был припаркован Maserati MC, многомиллионный роскошный автомобиль. Однако, он не был самым привлекательным, самым привлекательным был Линь Циньюй, который стоял рядом с ним, абсолютно великолепный и благородный.

Эта машина, этот человек, Ге Мин немедленно замерзли.

Линь Цинъю надел улыбку: "Доктор Нин, садитесь в машину".

Нин Тао похлопал Ге Мина по плечу: "Позаботься о детях, я иду на встречу, есть кому позвонить".

Ге Мин только потом отступил, но его глаза все еще были на Линь Цинъю: "Ну, иди, не волнуйся, вот я здесь".

Внезапно Ли Сяоюй побежала к Линь Циньюй, ее маленькое личико, полное вкрадчивых улыбок: "Старшая сестра, ты такая красивая, еще более красивая, чем фея".

Линь Цинъю забавлялась ею: "Какой сладкий ротик для ребенка, как тебя зовут?"

Ли Сяоюй вежливо сказал: "Меня зовут Ли Сяоюй, как зовут старшую сестру"?

Линь Циньюй протянул руку помощи и прикоснулся к маленькой голове Ли Сяоюя: "Меня зовут Линь Циньюй, ну, прощай, маленький друг Сяоюй".

Однако Ли Сяоюй протянула руки Линь Циньюй и с жалостью сказала: "Старшая сестра, почему бы тебе не пожертвовать нам немного денег, мы все сироты, так бедны, что не ели мяса уже больше месяца".

Гэ Мин посмотрел на Ли Сяоюй со странным взглядом, не он ли только что приготовил для детей мясо, приготовленное наоборот?

Нин Тао, который уже открыл дверь машины и был готов сесть в машину, также был несколько неразговорчив, притворяясь серьезным, как он сказал: "Сяо Юй, это неправильно, не делай этого".

Маленький ротик Ли Сяо-ю трепетал, ее глаза моргали, и из ее глаз проросли две слезы.

Линь Цинъюй последовал за ним и взял сумку из такси, затем взял пачку денег из сумки и положил ее в руку Ли Сяоюй, сказав при этом: "Сестра тоже не принесла много наличных, вот и все, берите, в следующий раз я принесу еще".

На лице Ли Сяоюй вдруг появилась улыбка: "Спасибо, старшая сестра"! Ты самая красивая принцесса в мире!"

Нин Тао горько улыбнулся и покачал головой, а потом сел в машину.

Линь Цин-Юй также сел в машину, и Maserati MC развернул машину и направился в сторону города.

На склоне позади приюта Sunshine высокий тонкий мужчина уставился на быстро удаленный Maserati MC и не двигал ни одной мышцей, пока не оказался вне поля зрения. Он носил очень большую шляпу-ковш, спрятанную в темноте, его лицо невидимо, даже когда он стоит напротив него ........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0027 Аристократическая гордость и предрассудки**

0027 Глава Аристократическое высокомерие и предрассудки Особняк в Йонгцзине на берегу реки Цзялин поддерживается горой, и говорят, что здесь находится лучший фэн-шуй в горном городе.

Дом Лин расположен в центре особняка в Йонгджинге, отдельно стоящая вилла с передним и задним садами, а также открытым бассейном и смотровой площадкой на крыше.

Линь Цинъюй вел Нин Тао через дверь, а Нин Тао встретил отца и мать Линь Цинъюя. Ее отцу, Лин Донхаю, было около пятидесяти лет, и у него было чистое и тонкое лицо, с немного измученным воздухом. Ее матери, Фан Мэй Лин, только за тридцать, и ее тело не наполовину вышло из формы, и на ее лице нет ни одной морщинки, которая бы напоминала ее семь-восемь раз.

Нин Тао вошел в дверь, и глаза Лин Донхая и Фан Мэй Лин, которые сидели на диване в гостиной, пили чай, собрались на нем.

Реакция Фан Мэй Лин была очень странной, увидев Нин Тао, такой красивый и солнечный красавчик последовал за своей девушкой в дверь, ее лицо мгновенно показало взволнованную улыбку. Когда я увидел его в первый раз, то обнаружил, что у него в руках был маленький старый деревянный ящик, а его одежда была дешевой, и еще более возмутительным было то, что на ногах у него была пара лакированных кожаных туфель.

"Киёсу, кто это?" Голос Фан Мэй Линг тоже был холодным и ледяным.

Линь Цинъю сказала: "Мама, это доктор Нин, я привезла доктора Нин, потому что хочу показать болезнь брата, медицинские навыки доктора Нин............................".

Прежде чем Линь Цинъю смогла закончить свое предложение, Линь Донхай встал с дивана и сказал с голубым лицом: "Цинъюй, ты что, зря прочитал все свои книги? Как можно доверять шарлатану-доктору? Если это выйдет наружу, наша семья станет посмешищем для других!"

Фан Мэй Лин добавил: "Цин Юй, ты должен быть более осторожен с людьми, твой брат болен, и я рассчитывал, что ты поможешь своему отцу управлять компанией, но почему ты так незрел? Принесите все домой".

Реакция пары была не только сомнительной, но и сильно "аристократичной" в своих предрассудках и дискриминации.

Нинг Тао сказал: "Мисс Лин, похоже, я приняла плохое решение, приехав сюда, так пусть будет так, я вернусь". С этим он повернулся и ушел.

Линь Цинъю внезапно схватила Нин Тао за руку в спешке: "Доктор Нин, не уходите".

Нин Тао нежно боролся в течение минуты, но Линь Цинъюй держал его за руку с твердым хватом.

Цинъю Лин с тревогой сказал: "Папа и мама, вы, ребята, сначала выслушайте меня". Доктор Нин лечил более десятка сотрудников компании, а я сам лечил поясничный отдел позвоночника и неврастению, и его целительные навыки поразительны, которые я испытал на себе из первых рук. Мой брат болен уже почти три месяца, и несколько крупных больниц в стране не могут вылечить его или даже выяснить причину его болезни, так почему бы нам не дать попробовать доктору Нингу?".

"Ерунда!" Услышав объяснение Лин Донхая, он не только не отступил, но, напротив, очень разозлился: "За кого ты берешь брата своего? Является ли наследник моего Линь Донхай подмастерье врач, который может видеть и исцелять? Вы его отпустили, у нас в доме на ночь очень важный гость, и я не хочу, чтобы этот гость приезжал и видел в нашем доме других злодеев".

Фан Мэй Лин добавил: "Цин Юй, мы связались с лучшей больницей в США, и мы возьмем вашего брата на лечение, когда их сторона примет меры". Мама знает, что ты заботишься о своем брате, но ты не можешь привести к нам такого подмастерье-доктора, ты еще и выпускник университета Бейту, как ты можешь в это верить?".

Линь Цинъю была встревожена и расстроена в своем сердце, и тонкий туман воды поднялся в ее звездных, красивых глазах.

Фан Мэй Лин сказал: "Тогда кто, ты езжай, я не позволю тебе напрасно ехать, я дам тебе пятьсот юаней на дорогу, ты можешь сам перезвонить на машине".

Нин Тао без обиняков сказал: "Не надо, я не так уж и плох, что у меня даже нет денег, чтобы вызвать такси, и мне не нужна твоя тяжелая работа, так что все, мисс Лин, можешь ослабить руки?"

Только тогда Линь Цинъю отпустила руку Нин Тао, но она медленно двигалась, нерешительно и очень неохотно.

Нинг Тао повернулся и подошел к двери.

Динь-дон, динь-дон!

Звонок в дверь вдруг зазвонил.

Нин Тао, который только что подошел к двери, остановился на минуту, а затем протянул руку и вытащил дверь комнаты, человек вошел в его поле зрения, и он не мог не замерзнуть.

Человек, стоявший за дверью, был Цзян Йилун.

Цзян Йилун также замер, он, очевидно, не ожидал, что это Нин Тао открыл дверь для него в доме Лин Донхай.

"Упс, так это шеф Цзян, заходите, заходите." Фан Мэй Лин последовала за ними и поприветствовала их.

Линь Донхай также подошел с мирной улыбкой на лице: "Брат Цзян здесь, твое присутствие настолько яркое, что я приготовил хорошую бутылку вина, давай выпьем и поговорим позже".

Оказывается, Цзян Илун - "гость" Линь Донг Хайкоу.

Цзян Йилун, однако, как будто не слышал, как Линь Донхай и Фан Мэй Лин разговаривали с ним, посмотрел на Нин Тао и нервно сказал: "Нин... Мастер Нин, зачем ты... зачем ты здесь"?

Нин Тао не говорил и уступил дорогу Цзян Илону.

Цзян Yilong был более нервным, где он осмелился пойти по пути Нин Тао дал ему пропустить, замерзнуть, чтобы стоять в дверном проеме не осмелился двигаться.

Фан Мэй-Лин не заметила реакции Цзян Илуна, она подошла к двери и сразу же засунула пятьсот долларов в руку Нин Тао: "Тебе лучше уйти, у нас дома гости, так что ты здесь больше не останешься".

Как только рука Нинг Тао отпустила, пятьсот долларов упали на землю.

Лин Донхай холодно сказал: "Слишком мало? Похоже, ты хочешь, чтобы я вызвал охрану!"

Прежде чем Нин Тао заговорил, Цзян Илун внезапно вскочил и сказал эмоциональным голосом: "Что происходит? Что происходит!"

Линь Донхай и Фан Мэй Лин не могли не взглянуть друг на друга, но оба глаза пары были наполнены смятением.

Линь Цинъюй тоже выглядела удивлённой: "Дядя Цзян ты?"

Цзян Илун внезапно указал на нос Лин Донхая и проклял: "Черт возьми! Как ты смеешь так разговаривать с мастером Нингом? Ты устал от жизни, не так ли?"

"А?" Лин Донхай был ошеломлен.

Когда я увидел его в первый раз, это была очень хорошая идея.

Тем не менее, это начало.

Цзян Йилун пнул деньги, которые упали на землю, и гневно сказал: "Что вы делаете?". Вы, ребята, оскорбляете Мастера Нинга!" Он снова указал на нос Фан Мэй Лин: "Если бы не годы моей дружбы с твоей семьей, я бы ударил тебя по лицу, веришь ты или нет".

"Ты........" Фан Мэй Лин был отруган Цзян Илуном.

Линь Донхай также является одним из немногих предпринимателей в Шанчэне, миллиардер магнат, когда он страдал от такого рода гнева? Однако случилось нечто странное, и он попытался сдержать гнев в своем сердце: "Брат Цзян, что с тобой? Это какое-то недоразумение?"

Ничего страшного, если он так не скажет, но когда он так сказал, Цзян Йилун опять вскочил, "Не понял? Ты знаешь, кто это? Это мой спаситель, мастер Нинг! Без мастера Нинга не было бы меня, Цзян Йилуна, и если ты не уважаешь мастера Нинга, то у тебя проблемы со мной, Цзян Йилун!"

Две семьи, Линь Донхай и Фан Мэй Лин глаза собрались на лицо Нин Тао, ошарашенный, бедный мальчик, чье тело не стоит и ста долларов, как он стал в черно-белом "хозяин" Цзян Цзилун?

Взгляд Линь Цинъюй также переместился на тело Нин Тао, ее глаза были наполнены сюрпризом и любопытством.

Лицо Нин Тао, однако, всегда было спокойным, не очень заметная перемена настроения. Он является естественным посредником между добром и злом, владелец клиники за пределами неба, он может вылечить сотню болезней и делать правильные вещи для неба, выйти за пределы мира, он не должен радоваться, потому что Цзян Yilong преднамеренного карри благосклонность? Должен ли он быть виноват в том, что разозлился на Лин Донхай и Фан Мэй Лин за дискриминацию? Оба были ненужными, Линь Донхай и Фан Мэй Лин считали, что они превосходят других и являются элитой этого мира, но в его глазах на самом деле не было элиты, просто немного больше денег, чем обычные люди.

"Это... не может быть неправильной идентификацией, не так ли?" После короткого момента оцепенения, Лин Донхай сказал вслух, до сих пор он не мог в это поверить.

"Лин Донхай, заткнись!" Реакция Цзян Йилуна была все еще слишком бурной, "Я не слепой, если ты слепой! Мастер Нинг, что вы собираетесь с этим делать? Я сделаю это для тебя, даже если я Цзян Йилун!"

Линь Донхай и Фан Мэй Лин стали нервничать, когда услышали это.

Только тогда Нин Тао заговорил: "Цзян Илун, почему ты все еще такой добродетельный? Когда ты собираешься это изменить? Ты делаешь меня очень..."

До того, как слова Нин Тао были закончены, Цзян Yilong кишки были сломаны первыми, и ему было все равно, что Линь Донхай, Fang Mei Ling, и Линь Циньюй все еще стояли рядом с ним, он упал на колени перед Нин Тао и нервно сказал: "Я не прав, я не прав ... Мастер Нин, не сердись, я изменюсь, я изменюсь!"

Три челюсти семьи Лин снова упали на землю.

Реакция Цзян Йилуна только что была возмутительной, такая фигура, как он, прямо встала на колени и извинилась из-за легкомысленных слов Нин Тао, и все еще без полусмерти, какая ситуация!

Нин Тао протянул руку и помог Цзян Илун встать на колени, не шевелясь. Говорю тебе, я буду очень зла на тебя за то, что ты опять это делаешь. Я пытался сказать, что ты опозорил меня, что, по-твоему, я пытался сказать?"

Цзян Йилун застенчиво сказал: "Да, да, я помню, я не могу опозорить мастера Нинга в будущем".

"Что ты здесь делаешь?" Нин Тао спросил случайно.

Затем последовал Цзян Йилун, а затем вернулся: "Я приехал сюда, чтобы продать землю и отнести ее в обедневшие горы, чтобы построить начальную школу "Надежда". У меня есть много места для оценки этой земли, несколько компаний стремятся принять его, я принимаю во внимание, что Линь Донхай, как правило, довольно высококлассные несколько раз, прежде чем сотрудничество также более приятно, но я не ожидал, что он осмелится сделать Мастер Нин несчастлив, я сразу же ухожу, что земля, которую я только что пожертвовал правительству я не буду продавать его ему!

"Это твое дело, не мое, просто помни, что делать". Нин Тао оставил эти слова и прошел мимо Цзян Илуна и вышел за дверь.

"Мастер Нинг, я вас подвезу". Цзян Йилун повернулся и последовал за ним, даже не потрудившись еще раз взглянуть на Линь Донхай.

Лин Донхай запаниковал и поспешно прогнал его, "Шеф Цзян, доктор Нин, пожалуйста, останьтесь! Мне очень жаль, что так получилось, я... это было недоразумение."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0028 "Странный пациент".**

0028 Глава "Странный пациент" Нинг Тао продолжил свой путь, даже не оглядываясь назад. Он готов снять свою одежду и позволить ему иглоукалывание, потому что он верит в Линь Цинь Ю. Но с отношением Лин Донхай и Fang Mei Ling только сейчас, даже если он дал ему сотню извинений сейчас, он не вернется.

Цзян Йилун внимательно следил за ним и в знак благодарности сказал: "Мастер Нин, в списке, который вы открыли для меня, есть еще три, я закончу его в ближайшее время".

Нин Тао слегка кивнул: "Держитесь крепче, иначе временное ограничение даже не спасет вас, как только прибудет Бессмертный".

Цзян Йилун лестно улыбнулся: "Мастер Нин, ты божественный бессмертный ах, я верю, что пока я слушаю тебя, Мастер Нин, ты спасешь меня".

Нин Тао был несколько неразговорчив: "Не называй меня больше Мастер Нин, я дружу с Цзян Хао, мне будет очень стыдно, если ты будешь меня так называть".

Но не дожидаясь, пока Цзян Йилун скажет что-нибудь еще, Линь Донхай быстро погнался за ним и остановился перед Нин Тао и Цзян Йилун: "Доктор Нин, господин Цзян, пожалуйста, останьтесь здесь, я очень сожалею о том, что только что случилось.

Нин Тао остановился в своих следах, спокойно посмотрел на Линь Донхай и в тусклом состоянии сказал: "Три наказания за вино, когда я согласился выпить с тобой?".

Цзян Йилун заставил взглянуть на Линь Донхай, его слова стали грязными, ''Хорошее дерьмо''! Как ты смеешь стоять на пути Мастера Нинга, когда я даже не договорился с тобой о счёте? Ты можешь поверить, что я сейчас с тобой шучу?"

Единственный оставшийся стыд Лин Донхая исчез, и он хотел развернуться и уйти, но мысль о земле в руках Цзян Yilong была слишком важна, даже для развития Blueprint биотехнологии в ближайшие пять лет, но его ноги были тяжелыми, как будто они были заполнены свинцом, и он не мог переместить их.

Фан Мэй Лин торопилась, нежно толкнула Линь Цинъю в талию: "Цинъю, ты и доктор Нин друзья, идите и извинитесь перед доктором Нин и скажите пару добрых слов, доктор Нин определённо оценит это".

Линь Цинъю подошла жестко, ее лицо покраснело, как только она открыла рот: "Доктор Нин, простите, просто вознаграждайте себя, зайдя на случайный ужин".

Нин Тао сказал: "Мисс Лин, вы же не сделали ничего плохого, почему вы извиняетесь передо мной?"

Линь Цин Юй была смущена, а её лицо ещё больше покраснело.

Линь Донхай нагло сказал: "Доктор Нин, послушайте, Цинь Юй извинился перед вами, как насчет того, чтобы вы просто дали мне лицо?"

Нин Тао сказал: "Разве ты не слышал, что я только что сказал? Не похоже, что мисс Лин сделала что-то не так, так зачем ей извиняться?"

"Так что... я извинился, это всегда нормально?" Сказав это, Лин Донхай чувствовал себя еще тяжелее, чем потерял десять миллионов, и он также не хотел.

Странная улыбка появилась на углу рта Нинг Тао: "Наверное, ты извинился передо мной, потому что тебе нужен был этот кусок земли в руках мистера Цзяна, верно? Если так, то тебе еще меньше нужно извиниться передо мной, и у меня в руках нет той земли, которая тебе нужна, и мне не нужны такие извинения. Вы, ребята, говорите, у меня есть дела, просто идите".

Нин Тао обвел вокруг Лин Донхая и уехал.

На мгновение, Линь Донхай хотел схватить Нин Тао за руку, но когда он увидел Цзян Yilong, который был полон гнева, он не мог поднять руку.

Чувства Линь Цинъю тоже были сложными, она не ожидала, что лично выйдет и извинится, но Нин Тао все равно не придала никакого значения. Знать, что ни один мужчина никогда не мог отказать ей в приглашении!

Но как раз в это время в дверном проеме гостиной появился молодой человек на костылях: "Кто... что за шум?"

"Упс, Цинь Хуа, что ты делаешь? Возвращайся в дом и ложись". Фан Мэй Лин последовала за ним и пошла навстречу молодежи.

Молодежь, стоящая в дверях гостиной, была Линь Цинхуа, братом Линь Цинъю.

Нинг Тао остановился на своем пути и оглянулся назад.

Лицо Линь Цинхуа было чистым и ясным, похожим на внешний вид Линь Донхая, но его тело было настолько тонким, что он выглядел менее ста фунтов в высоту, создавая у людей впечатление, что он может быть взорван в воздухе, если ветер был сильным. И его лицо, которое было таким белым и зеленым, что на первый взгляд было ненормальным.

Лицо Линь Цинхуа напомнило Нин Тао о голубой "глине", которую он нашел под кроватью Су Я, почему-то он всегда чувствовал, что что-то не так. Именно с этим ощущением он пробудил в своих глазах и носу закономерность в том, что он видит и пахнет. В мгновение ока, красочные чи пузырьки от всех людей в его глазах, и все запахи этой среды бросились в его ноздри, человеческие, всех видов веществ, тысяч из них, не упустив ни одного.

С таким взглядом, ни одно из тел Линь Цинь Хуа не было нормальным. Ци, исходящий от присутствующего человека, был красочным Ци, но Ци, исходящий от его тела был зеленоватым и мутным Ци, давая человеку ощущение болотистой миазмы. Его аромат также был ненормальным, очень слабый запах, который должен был быть у человеческого тела, запах, который напоминал трясину, но был очень сильным.

Сердце Нин Тао внезапно стало подозрительным: "Его аура и запах настолько странны, что я даже не вижу ни одного из его органов больным, и я не могу чувствовать запах любой части его тела больным, если он не болен, как он стал таким? Кроме того, запах на его теле в основном соответствует запаху той странной глины, которую я нашел под кроватью Сюи, может ли исчезновение Сюи быть связано с ним?"

Взгляд Лин Цинхуа также упал на тело Нин Тао: "Кто этот человек?"

Фан Мэй Лин последовала за ней и сказала: "Цин Ю, пожалуйста, пригласи доктора Нин в дом, твой брат не может дунуть, пожалуйста, пригласи доктора Нин в дом, чтобы поговорить".

Линь Цинъю снова пришел в Нин Тао с твердой головой: "Доктор Нин, я.........".

Похоже, она много о чем думала и не знала, как это сказать.

К всеобщему удивлению, Нин Тао не отказался в этот раз, и, не дожидаясь, пока Линь Цинъю закончит свое предложение, он сказал: "Хорошо, пациент важен, давайте зайдем внутрь и поговорим об этом".

Цзян Йилун был немного сбит с толку, так как отношение Нин Тао внезапно изменилось: "Нин.........."

Нинг Тао прервал: "Иди внутрь, если тебе есть о чем поговорить".

"Ну, да." Цзян Yilong реакция была быстрой, хотя он не понимал, почему Нин Тао внезапно изменил свое отношение, но для него Нин Тао слова были эквивалентны священному указу императора, который он не осмелился ослушаться в малейшей степени.

Нин Тао подошел к Линь Цинь Хуа, его лицо спокойно, никто не знал, что причина, по которой он был готов остаться из-за Линь Цинь Хуа.

Линь Донхай наконец-то почувствовал облегчение, когда он шел бок о бок с Цзян Йилуном и воспользовался возможностью сказать: "Шеф Цзян, я уже говорил, что это недоразумение, кстати, этот кусок земли.....................".

Цзян Илун посмотрел на спину Нин Тао, этот взгляд был похож на богобоязненные глаза заядлого религиозного последователя: "Мастер Нин кивает головой и говорит что угодно, если мастер Нин недоволен, я даже не продам тебя, если ты заплатишь в десять раз дороже".

Лин Донхай внезапно сказал: "Десять раз даже не продал меня? Шеф Цзян, мистер Лин взял на себя смелость спросить: "Кто именно этот доктор Нин?"

"Какой доктор Нинг?" Цзян Илун схватил его за руки и поднял кулаки с выражением уважения: "Это Мастер Нин"! Потом он взглянул на Линь Хайдонга: "Меня даже зовут Мастер Нин, а тебя зовут Доктор Нин, ты думаешь, что ты выше меня по званию?"

Линь Хайдонг закрыл рот.

Сюй Цзэ встретила солдата и не смогла его оправдать.

Гостиная - это та же самая гостиная, и люди все те же, но отношение очень разное.

"Доктор Нинг, присаживайтесь, я пойду сделаю вам чашку чая, вы предпочитаете черный или зеленый чай?" Лицо Фан Мэй Лин было полно улыбок, чтобы быть как можно более сердечным.

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "У меня нет рта с жаждой, так что давай не будем пить чай".

Лин Донхай последовал: "Какой чай теперь можно пить? Я приготовил хорошую бутылку вина и мы поговорим, пока будем пить".

Нин Тао сказал: "Пусть вино будет свободным, я никогда не пью".

У Линь Цинъю была блестящая идея: "Доктор Нин, почему бы вам не показать это моему брату".

Нинг Тао кивнул: "Хорошо, мистер Цзян, просто поговорите с мистером Лином".

"Да, да, да, я поговорю". Цзян Йилун был полон обещаний.

Линь Цинъюй ассистировала Линь Цинхуа и подошла к коридору в конце гостиной, сказав, когда она шла: "Брат, пойдем в твою комнату, доктор Нин обладает отличными медицинскими навыками, я попрошу его прийти и вылечить твою болезнь".

Линь Цинхуа сказал себе: "Я не болен, сходи за лошадью, я убью врага...........................".

Нин Тао, который шел позади двух братьев и сестер семьи Лин, переехал в его сердце ", этот Лин Цинь Хуа говорит с тоном императора, он сумасшедший? Несмотря на то, что я вижу его предыдущее погодное поле и чувствую все запахи на его теле при помощи своей техники поиска и обоняния, я не могу найти очаги его болезни, это не ненормально..........".

Став владельцем клиники "Небеса за пределами", Нинг Тао все еще впервые столкнулся с хитрым пациентом.

Линь Цинь Хуа помог Линь Цинь Хуа войти в одну из комнат, а затем помог Линь Цинь Хуа снова лечь на кровать. Весь процесс, Линь Цинхуа говорил в тоне императора, любовь супруга, мир, предатель и так далее, и настроение сильно колебалось, сразу же властолюбивый, но потом глаза были опустошены.

Нинг Тао наблюдал за ним, но он ничего не мог получить.

Линь Цинъю был в плохом настроении: "Доктор Нин, вы все видели, мой брат в таком состоянии... Я очень беспокоюсь за него, пожалуйста, покажите ему, пока вы можете его вылечить, вы можете платить столько, сколько захотите".

Нин Тао посмотрел на балкон, а затем подошел к нему: "Пожалуйста, сделайте шаг, чтобы поговорить".

Цинъю Лин последовал за Нин Тао на балкон, "Доктор Нин, что ты хочешь сказать?"

Нин Тао сказал: "Я хочу знать о состоянии твоего брата, это связано с тем, могу ли я видеть и лечить твоего брата, так что, пожалуйста, не забудь рассказать мне об этом и нечего скрывать".

Линь Цин Юй на минуту замолчала, прежде чем сказать: "Давай, спрашивай, я расскажу тебе всё, что знаю, но.........".

"Но что?"

Линь Цинъюй сказал: "Ты должен пообещать мне, что исцелишь моего брата, плюс кое-что из того, что я говорю, должно держаться в секрете".

Нин Тао сказал: "Тайна в порядке, но я не буду обещать тебе вылечить твоего брата, я обещаю сделать все, что в моих силах, будь готов или нет, ты сам принимаешь решение".

Мерцание колебаний промелькнуло в глазах Линь Цинъюй, но она быстро приняла решение: "Согласен, вы просите".

В конце концов, она решила довериться Нин Тао, потому что она лично удостоверилась в его чудесных медицинских навыках.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0029 Глава Новый Демон**

0029 Глава Новый Демон Три месяца назад Линь Цинхуа был генеральным менеджером Blueprint Biotechnology, и необъяснимым образом заразился этой странной болезнью. Она была назначена генеральным директором компании из Цин Хуа Линь, который учился на степень бакалавра изящных искусств в Калифорнийском институте искусств. Она любит живопись и фотографию и не любит бизнес, поэтому Линь Донхай и Фан Мэй Лин предпочитают Линь Цинь Хуа.

Линь Цинхуа был всесторонне развит, он не только был очень талантливым студентом биологического факультета Университета Цин, но и получил докторскую степень по экономике. Некоторые из важных разработок Blueprint Biotech, технологические обновления связаны с ним. Несмотря на то, что она была основана Лин Донхаем, именно Лин Цинхуа действительно заставил Blueprint биотехнологии расти.

Это была информация, которую Нин Тао узнал из уст Линь Цин Юя, но это была не та информация, которую он хотел, и после небольшой организации своих мыслей, он сказал ориентировочно: "Мисс Линь, если подумать, может ли болезнь вашего брата быть связано с его исследованиями о чем-то?

Линь Цинъю слегка застыла: "Что-то связанное с исследованиями?"

Глина", найденная под кроватью Су Я и печатной платой, в маленькой аптечке, Нин Тао очень хотел ей показать, но все равно сдался. Это было странно, и это как-то связано с исчезновением Сюи, так как он мог легко доверять ей, если он не знал Линь Цинъю в течение дня?

"Подумай еще раз, как твой брат работал над какими-нибудь новыми наркотиками или еще чем-нибудь до того, как заболел?"

Линь Цинъюй на минуту подумал, прежде чем сказать: "Помню, кажется, я слышал, как мой брат однажды сказал, что он начал проект под названием "Охота на предков"".

"Родословная?" Разум Нин Тао не мог не вызвать у Су Я опять несколько детское лицо: "Мисс Лин, не могли бы вы поговорить со мной о том, что это за проект?".

Тем не менее, Линь Цинъюй покачала головой: "Я искала файл этого проекта после того, как заболел мой брат, но там ничего не было. Я также спросила соответствующих людей в компании, но они также сказали мне, что они не знают".

"Твой брат вступал в контакт с какими-нибудь конкретными людьми?"

"Этого я не знаю, я вернулся только после того, как мой брат заболел, и я мало знаю о нем на работе." После паузы Линь Цинь Юй добавила: "Это связано с исцелением?"

Нинг Тао сказал: "Я просто хочу выяснить, почему он болен, чтобы я смог найти правильное лекарство".

"Как насчет того, что я спрошу своего отца".

Нин Тао сказал: "Не надо, я сейчас обработаю твоего брата, ты иди к двери, следи и никого не впускай, в том числе и себя, и ты не можешь войти без моего разрешения".

Линь Цинъюй сказал: "Я хочу смотреть, как ты лечишь моего брата, не волнуйся, я буду очень осторожен и не буду мешать твоему лечению".

Нин Тао сказал: "У меня есть свои правила исцеления, и если ты хочешь, чтобы я исцелил твоего брата, ты должен следовать моим правилам, и если ты нарушишь их, я немедленно уйду".

"Хорошо, я буду охранять дверь." Линь Цинъюй была неохотно в сердце, но она все равно вышла из комнаты и взяла дверь с собой, когда вышла из комнаты.

Нинг Тао подошел к кровати после того, как открыл дверь.

Линь Цинхуа лежала на кровати, смотрела на потолок обоими глазами и бормотала себе: "Если ты осмелишься заговорить против моей наложницы Ай, я точно убью тебя... Наложница Ай, подожди меня, я скоро приду к тебе............................".

Нин Тао снова пробудил глаза и нос к другому шаблону, и через мгновение он увидел Цин Мэн Ци, который был выпущен из тела Линь Цинхуа, а также снова понюхал запах грязи, похожий на болото.

Он не нашел очагов болезни на теле Линь Цинхуа, и не нашел причину своей болезни, теперь он должен был попробовать еще раз.

Линь Цинхуа все еще смотрел на потолок ошеломленными глазами и бормотал про себя, но больше не слышал, что он говорил.

Глаза и нос Нин Тао были заперты на теле Линь Цинхуа, используя терминологию поиска и обоняния снова и снова, чтобы найти причину болезни Линь Цинхуа и место, где находились очаги.

Неудача.

Все еще неудача....

После нескольких неудач, случайный момент, на лбу Линь Цинь Хуа внезапно появился намек на зеленый цвет, похожий на зеленого проволочного червя.

"Что это?" Сердце Нинга Тао было наполнено изумлением, но когда он захотел взглянуть на него со всей ясностью, этот блеск голубого цвета снова исчез и больше не был виден.

Затем он попробовал еще несколько раз, но намек на голубой, казалось, скрывался и больше не выходил.

Линь Цинь Хуа внезапно открыл рот и прочитал: "Облака хотят одежду и цветы хотят выглядеть, весенний ветерок бриз на пороге раскрывает богатую росу. Если бы я не встретил тебя на вершине горы, я бы встретил тебя под луной".

Сердце Нин Тао взволновано: "Это стихотворение, написанное Ли Баем Яну Юхуану, который утверждает, что он король и больше всего распевает о своей любовной наложнице, не может ли быть, что он думает, что он Тан Сюаньцзун, а любовная наложница у него во рту - Ян Юхуань"? Он посмотрел на Линь Цинхуа и поговорил с ним: "Ты все еще сумасшедший и довольно культурный, действительно ли Ян Юхуань так же прекрасен, как написано в книге?".

Линь Цинь Хуа не беспокоила Нин Тао и неоднократно цитировала стихотворение Ли Бая.

Нин Тао открыл маленький ящик с лекарствами, вытащил Бамбуковую книгу счетов, затем схватил Линь Цинхуа за руку и поместил ее в Бамбуковую книгу счетов.

Линь Цинхуа отругала: "Что ты делаешь? Как ты смеешь трогать мое тело дракона?"

Нин Тао также проигнорировал его, повернулся и открыл бамбуковый эскиз учетной книги.

В бамбуковой учетной книге появился параграф: тело создано против неба, не демона, а нового демона, 49 очков злых помыслов и грехов, наказуемых рецептурным договором за злые помыслы и грехи, уничтожить "поиски предков", нарушающие небесный закон, обезглавить бесовский корень..........

Содержание бамбуковой книги на счетной книге также удивило Нинга Тао, он нашел только намек на синий цвет, но "счет", данный бамбуковой книгой ссылается непосредственно на "поиск предков" Линь Цинхуа исследовательский проект. Против Небесного Творца, разве это не означает, что Линь Цинхуа тайно проводил исследования, которые были против Небесного Дао до того, как он заболел? Весьма вероятно, что Линь Цинь Хуа использовал на себе наркотик, который еще не удался!

Его больше интересовало слово "новый демон", которое появилось на бамбуковой тетради, чем проект Линь Цинхуа "Охота на предков".

"Есть новые демоны, тогда должны быть старые демоны... что такое новый демон? И что это был за старый демон?" Сердце Нин Тао размышляло и было также наполнено воображением, хотя все это было нереальным воображением. Он не видел традиционного "старого демона", но этот "новый демон" производит на него впечатление психопата.

Но Нин Тао не осмелился нарисовать кровеносную блокировку, чтобы привести Линь Цинхуа в клинику на небесах, потому что как только он вылечил Линь Цинхуа от своей болезни, он должен был уничтожить план "поиск предков". Кроме того, речь шла и о странном исчезновении Суа, и он должен был расследовать его и разобраться с ним, прежде чем прописать ему грех злых помыслов.

"Конкубина Ай", где ты? "Я так скучаю по тебе..." мягко прошептал Лин Цинхуа, как две слезы скатились с его глаз и побежали по его щекам.

После того, как хороший человек стал таким, эмоции Нин Тао тоже заразились, немного грустно. Он положил бамбуковую тетрадь обратно в маленькую коробку с лекарствами, затем вытащил зеленую "глину", которую нашел под кроватью Су Я и печатной платой размером с крышку для ногтей, и передал ее Линь Цинхуа: "Ли Лонгджи, узнаешь ли ты эти две вещи?".

Линь Цинхуа посмотрел на зеленую "глину" и доску, переданную ему Нин Тао, а затем прошептал: "Облака хотят одежду и цветы хотят выглядеть, а весенний ветерок росы порог. Если бы я не встретил тебя на вершине горы, я бы встретил тебя под луной".

Нин Тао не умер в воде, а потом спросил: "Тан Сюаньцзун, я с тобой разговариваю, посмотри на эти две вещи, ты их узнаешь?".

Лин Цинхуа пробормотал: "Наложница Ай, мне так одиноко.........."

Нин Тао горько засмеялся и сдался, он положил бамбуковый набросок бухгалтерской книги обратно в маленький ящик с лекарствами, а затем пошел и открыл дверь комнаты.

Линь Цинъюй вошла в дверь и с тревогой сказала: "Доктор Нин, как мой брат?".

Нинг Тао сказал: "Ситуация несколько уникальна, я не вылечил твоего брата, но нашел причину болезни".

"В чем причина болезни моего брата?"

Нин Тао сказал: "Болезнь вашего брата связана с его исследованиями, он дал себе лекарства, которые он исследовал, для того, чтобы вылечить болезнь вашего брата, я должен сначала знать, что он исследовал".

"Так как вы нашли причину болезни моего брата, то у вас должен быть способ вылечить его, верно?" Эмоции Линь Цинь Юя вспыхнули: "Ты обещал мне, ты должен вылечить моего брата!"

"Как я уже говорил, я не могу обещать вылечить твоего брата, но я постараюсь."

"Ты даже не исцелил моего брата, что это за усилия?"

Нин Тао сказал: "Вообще-то мне не трудно вылечить твоего брата, но у меня есть условие, что я должен уничтожить проект "Поиск предков" твоего брата".

"Что ты имеешь в виду? Должны быть уничтожены?" Линь Цинь Юй выглядела удивленной.

Нинг Тао повторил: "Мое условие - я должен уничтожить проект "Поиск предков" твоего брата".

Лин Цинхуа уставился прямо на Нин Тао, "Ты шутишь? Какой врач пропишет такое состояние? Вы врач, это ваша работа - лечить больных и спасать людей, как вы могли предложить такое состояние? Я не думаю, что исконный поисковый проект моего брата вообще имеет к тебе какое-то отношение, не так ли?"

Нин Тао слабо сказала: "Это правильно, что я врач, но у меня есть свои правила лечения болезней, так что подумай об этом и возвращайся ко мне, когда подумаешь об этом".

"Вот так, свяжись со мной, когда подумаешь об этом, пока." Нин Тао взял с собой маленький сундук с лекарствами и вышел из комнаты.

В гостиной Линь Донхай и Фан Мэй Лин по очереди лоббировали Цзян Цзилун, чтобы продать землю Ланьтуской биотехнологии.

"Я сказал, пока Мастер Нин кивает головой, я продам ее тебе, а если Мастер Нин не кивнет головой, ты просто дашь мне в десять раз больше цены и даже не продашь ее тебе". Цзян Илун был нетерпелив, фраза, которую он повторил несколько раз.

Нинг Тао вошел в гостиную.

"Доктор Нинг вышел!" Фан Мэй Линг первой заметила Нинг Тао, она быстро подошла: "Доктор Нинг, как мой сын?"

Нин Тао сказал: "Его ситуация немного сложная, вы идите поговорите с мисс Лин, она хорошо знает ситуацию".

Фан Мэй Лин сказал непостижимо: "Ты врач, ты лучше всех знаешь ситуацию, так почему ты хочешь, чтобы мы поговорили с Цин Ю?".

"Пока". Нинг Тао не объяснил и отнес маленький сундук с лекарствами к двери.

Лин Донхай уставился на спину Нин Тао, намек на презрение, плавающий в углу его рта. Он ничего не сказал, но взгляд в его глазах на данный момент было достаточно, чтобы выразить то, что он хотел сказать в своем сердце - с самого начала он не думал о Нин Тао, как врач, который может видеть и лечить болезни, просто блуждающий врач Jianghu, который обманывает еду и напитки.

"Мастер Нинг"! Подожди меня!" Цзян Йилун встал и устроил погоню.

Линь Донхай забил, чтобы протянуть руку помощи и вытащить Цзян Yilong, только для того, чтобы Цзян Yilong грубо оттолкнуть его.

Ты все еще хочешь купить землю после того, как обидел мастера Нинга?

Покупаю!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0030: Путаница**

0030 Глава 0030 Черно-белые qi в горшке добра и зла переплетаются, и качание идет прямо вверх и остается непрерывным, сцена как непредсказуемые инь и ян тайцзи, содержащие тайны небесного дао.

Нинг Тао сидел со скрещенными ногами перед Триподом Добра и Зла, снова и снова управляя Техникой Культивирования Элементарного Инициирования. Добро и зло ци в горшке укоренились в его бровях в нитке, затем впитались в грязевые пилюли дворца и рафинировали.........

Прошла целая ночь.

В конце практики of俢 Нин Тао вступил в "свой собственный мир" и посмотрел на свой дворец грязевых пилюль, который до сих пор был уродливым болотом.

Он снова пытался обратить духовную силу в огонь дана, но потерпел неудачу в нескольких попытках подряд. Тем не менее, в один из этих случаев он почувствовал лихорадку в ладонях, которая заставила его радоваться. Хотя неудача была неудачей, она показала, что он уже освоил правильный метод, до тех пор, пока он старательно практиковался и ждал, пока его духовная сила была немного сильнее, он мог преобразовать свою духовную силу в тан огонь и уточнить первичные dan рецепта.

Выйдя из клиники, Нин Тао случайно съел что-то на улице и пошел в приют "Саншайн".

В такси Нин Тао снова набрал телефон Суи, до сих пор не подключенный, его сердце было наполнено беспокойством.

Когда он пришел в приют Sunshine, Нин Тао отправился прямо в комнату Су Я. Все в комнате было как обычно, ни намека на перемены, ни намёка на то, что Сюя когда-нибудь вернется.

У Ли Сяоюй, которая стояла в дверном проеме, было грустное выражение лица: "Дядя Нин, как вы думаете, сестра Су Я могла быть похищена торговцами людьми"?

Нин Тао заверила: "Ни за что, сестра Су Я, ты умная, она похищает торговцев людьми более или менее".

"Тогда почему она еще не вернулась?" Ли Сяоюй щелкнула пальцами: "Она не возвращалась два дня и две ночи".

Нин Тао дотронулась до своей маленькой головы: "Не волнуйся, я верну сестру Су Я, иди поиграй, дядя Нин снова будет искать подсказки".

"Хмм." Ли Сяоюй налево, в подавленном состоянии.

Нин Тао закрыл за собой дверь, и одним движением носа сотни и тысячи запахов устремились в его носовую полость сразу.

Все в этой комнате казалось нормальным, но ему было нелегко.

Конечно, его нос быстро уловил запах человеческого остатка с воздуха, с земли. Это был не запах Жермены, это был запах незнакомца, с намеком на песок и ржавчину.

Человек избавился от всех следов своего прихода, не мог видеть, но не мог справиться с запахом, который лежал в его теле.

Сердце Нин Тао мрачно сказало: "Другая сторона, должно быть, бросилась на то, что Су Я положила под кровать, что-то действительно случилось с ней, что мне делать?"

Он думал позвонить в полицию, но боялся сделать это из страха сделать что-то экстремальное, если узнает.

Он проследовал по ароматической тропе до окна и вылез на заднюю стену. На стену немного карабкается, но ее также обработали так, чтобы она не была видна, не посмотрев внимательно.

Он всасывал в дыхание, сгибал ноги, а затем сделал пожизненный прыжок вверх, его тело свистит вверх, его правая рука щелкает головой о стену одним движением, и все его тело стояло на вершине стены более двух метров в высоту. В следующую секунду он спрыгнул с забора и пошел по запаху.

Недалеко от задней стены был небольшой ручей, с чистыми горными источниками, стекающими по изрезанному руслу реки к подножию горы.

Запах человека исчез, как только он добрался до ручья, и он вышел из ручья. Булькающий поток смыл его запах - ситуация, когда даже самые могущественные поисковые собаки не смогли его выследить.

Нин Тао стоял у ручья и замерз, затем вернулся в комнату Су Я.

Он отодвинул кровать Суи чуть дальше, затем укусил пальцы и нарисовал кровавый замок на стене за головой кровати. С помощью этого кровеносного замка он прокладывал быстрый путь в Небесной внешней клинике и приюте "Солнечный свет", чтобы не только легко приходить и уходить, но и, что более важно, быть в состоянии вовремя реагировать на непредвиденные неожиданные ситуации.

Покидая комнату Су Я, Нин Тао пошел на кухню, чтобы помочь Ге Мин помыть посуду.

"Тунзи, ты видел, чтобы кто-нибудь приходил в приют "Саншайн" прошлой ночью?" Нин Тао спросил случайно.

Граймс сказал: "Люди? Какие люди? Я смотрел вчера вечером дерби "Фуллертон Сити" и "Манчестер Юнайтед Сити", не спал допоздна и не видел, что кто-то придет". После паузы он добавил: "Что-то упало?"

Нинг Тао сказал: "Нет, я просто беспокоюсь о безопасности детей, просто спроси. В этом приюте даже нет приличной бытовой техники, кто бы пришел сюда что-нибудь украсть?"

"Точно, я бы не пришел, если бы был вором." Грэмин сказал.

"Ты привык делать это здесь?" Нин Тао сменил тему, он не сказал Ге Мин правду, потому что не хотел, чтобы он ввязывался в это дело.

Ге Мин улыбнулась и сказала: "Привычка, я очень люблю детей, я счастлива здесь".

"Тогда усердно трудись для тебя, позаботься об этих детях".

"Почему ты говоришь мне такие вежливые вещи? С глаз долой".

Нин Тао не отворачивался, он очень хотел сказать спасибо Ге Мин за детей.

"Эта красивая женщина прошлой ночью была такой красивой, водила многомиллионную роскошную машину, откуда ты ее знаешь?" У Гэ Мин сильное любопытство по поводу Цин-Ю Линь и ее Мазерати МС.

"Почему ты спрашиваешь об этом?"

Ге Мин засмеялась и сказала: "Я забочусь о тебе, если ты сможешь заполучить эту госпожу Лин, каким врачом ты будешь? Но ты вырос, не имея опыта в подборе девушек, так что скажи мне, как далеко ты зашел, и я дам тебе штатного писателя".

Нин Тао разбил пачку чеснока в руке, ударив Ге Мин прямо в лоб.

Ге улыбнулся: "Видишь, ты действительно девственница, застенчивая, не так ли?"

Нин Тао хотел посмеяться, но не смог, его настроение все еще было тяжелым и полным беспокойства.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон Нинг Тао внезапно зазвонил с входящим звонком.

"Разве это не мисс Лин?" Гриминг пришел в восторге.

Нин Тао вытащил свой сотовый и посмотрел на него, а на экране был указан Цзян Хао.

"Эта тоже хороша, хорошие ноги и красивое лицо, просто немного подлая." Гомин - хороший человек.

Нин Тао уставился на Ге Мин, потом вышел из кухни и ответил на телефон: "Госпожа Цзян, это я, чем могу помочь?".

"У меня есть кое-что для тебя, удобно ли тебе встретиться?" Голос Цзян Хао.

"Где ты? Я сейчас приеду, и у меня тоже есть кое-что, о чем я хочу с тобой поговорить". Нинг Тао сказал.

"Ворота Аспектов, я подожду тебя". Цзян Хао повесил трубку.

Нин Тао убрал свой мобильник: "Тунзи, мне надо кое-что сделать, позаботиться о детях".

Ге Мин высунул голову из кухни: "Я знаю, ты больше ворчишь, чем моя мать!"

Нинг Тао горько улыбнулся и подошел к воротам.

"Дядя Нинг, вы должны вернуть сестру Су Я!" Голос Ли Сяоюя.

Нинг Тао кивнул и нарекал: "Не уходи".

"Понял". Ли Сяоюй ответил.

Покинув приют Sunshine, Нинг Тао прошел весь путь до счастливого квартала, не успев увидеть такси.

Водитель автомобиля был солидным мужчиной среднего возраста со среднестатистической внешностью и непринужденной одеждой.

Нинг Тао сел в машину и сказал адрес.

Водитель такси завел машину и направился в центр города, лес гор, мерцающий из окна, далеко.

Нин Тао сидел на диване на заднем сиденье, его разум был полон внешности Су Я. Он обещал декану Чжоу, но в последние дни не только не заботился о Суе, но даже декан Чжоу "сбежал из дома". Эта цепь событий заставила его чувствовать себя виноватым.

"Брат, у тебя что-то на уме?" Водитель такси нарушил тишину в машине.

Нин Тао собрал свои мысли, и его глаза переместились к зеркалу со стороны водителя, случайно сказав: "Откуда ты знаешь, что у меня что-то на уме"?

В зеркале заднего вида таксист с трепещущим лицом показал странную улыбку: "Я очень точно вижу людей, и я также хорош в том, чтобы помогать людям в их заботах". Почему бы тебе не попробовать и посмотреть, что я могу тебе сказать?"

В сердце Нинг Тао появился проблеск осторожности: "Ты сказал".

Также в этот момент его ноздри слегка трепетали, и он уже вошел в режим обнюхивания. В мгновение ока он уловил знакомый запах, что именно этот таксист вчера вечером прокрался в комнату Суи!

"Один из твоих друзей пропал, и ты совершаешь ошибку, как ее найти, не так ли?" Водитель такси не знал, что Нин Тао подтвердил свою личность, притворяясь загадочным.

Нинг Тао не сообщил новости и не перешел к тому, чтобы сказать: "Откуда ты это знаешь?".

Таксист сказал: "Тебя не должно волновать, откуда я знаю, если ты хочешь, чтобы твой друг был в безопасности, ты просто делаешь то, что я говорю".

Нин Тао внезапно протянул руку, схватил таксиста за плечо и холодно сказал: "Где, черт возьми, Су Я?". Говори!"

На обочине дороги остановился аварийный тормоз такси.

Водитель такси оглянулся на Нинг Тао: "Тебе лучше успокоиться, разве ты не хочешь, чтобы твой друг вернулся целым и невредимым"?

Нин Тао гневно посмотрел на таксиста, его глаза в этот момент были похожи на два заточенных ножа.

Водитель такси вытащил мобильный телефон из кармана и передал его Нин Тао: "Сначала посмотри на это".

Нин Тао отпустил плечо таксиста и взял телефон.

В телефоне проигрывается видео. Это был тускло освещенный подвал, а Сую привязали к железному стулу с заправленной во рту тряпкой. Ее тело было покрыто кровью, и она выглядела нервной.

Человек в капюшоне подошел к Суе и протянул руку вниз, чтобы ощипать тряпку, которая была засунута ей в рот.

Суя шипнула: "Помогите! Помогите мне! Я был в..."

Человек в маске проследил за ним и снова засунул тряпку в рот Суи.

Это все для видео.

Папа! Телефон взорвался в руке Нинг Тао и кусок выпал из его руки.

Водитель такси сказал слабо: "Я понимаю твои чувства в этот момент, но я все равно должен посоветовать тебе быть спокойным, иначе твой друг исчезнет из этого мира навсегда".

Нин Тао силой сдерживал гнев в своем сердце и сказал: "Где мой друг сейчас?".

Таксист сказал: "Я думаю, ты должен спросить, чего мы хотим, твой друг украл у нашего босса, ты принесешь его мне, и я, естественно, отпущу твоего друга".

Нин Тао очень хорошо знал, что то, чего хотела другая сторона, это то, что он нашел под кроватью Су Я, но он притворился, что не знает: "Я не знаю, о чем ты говоришь, что мой друг украл у твоего босса"?

Голос таксиста вдруг замерз, "Не прикидывайся дураком! Если хочешь, чтобы твой друг жил, лучше отдай его мне!"

Нинг Тао пытался разобраться в этих двух вещах, даже если это было имя, но другая сторона на это не повелась. После минуты молчания он сказал: "Эта штука не на мне сейчас, назовите время и место, возьмите моего друга, и я обменяю эту штуку на другую".

Водитель такси сказал в командном тоне: "Жди моего звонка, не звони в полицию, убирайся сейчас же"!

Нин Тао открыл дверь и вышел из машины: "Предупреждаю тебя и твоего босса, если что-то случится с моей подругой, или если ты ударишь ее снова, ты не только не получишь то, что хочешь, но я заставлю тебя заплатить цену, которую ты и представить себе не можешь!

Водитель такси холодно усмехнулся и с ударом дроссельной заслонки снова начал движение вперед.

Нин Тао смотрел, как такси уезжает далеко, его глаза холодные и страшные.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0031: Отслеживание Мастера**

Глава 0031 Слежение за Хозяином к Небесным Вратам.

Цзян Хао стоял над воротами древнего города и смотрел, как бирюзовые воды реки Цзялин скатываются вперёд. Она была хорошо построена и сделала себя зрелищем.

Нинг Тао поднялся на городские ворота.

"Вот ты где". Голос Цзян Хао не повернулся назад.

В конце его видения бирюзовые воды реки Цзялин и коричневые воды реки Янцзы сошлись, как прозрачные, так и облачные.

"Ты первый". Цзян Хао переключил свой взгляд на лицо Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Лучше, если ты пойдешь первым".

Другая сторона пригрозила ему не вызывать полицию, и он должен был все продумать для безопасности Суа.

Цзян Хао на минуту замолчал, прежде чем сказал: "Ты вчера вечером ходил к Линь Цинью?".

Нинг Тао на мгновение замерз, а потом кивнул.

Цзян Хао продолжил: "Я получил задание, о каком задании вы не спрашиваете, я могу только сказать, что оно связано с компанией Blueprint Biotechnology Company. По данным разведки, Линь Цинхуа попросила вас дать ее брату Линь Цинхуа лечение от ее болезни, и у вас есть доступ к Линь Цинхуа, поэтому я хочу попросить вас об одолжении".

На самом деле, нет необходимости Цзян Хао раскрывать детали своей "миссии", Нин Тао также догадался, что это связано с проектом Линь Цинхуа "Поиск предков". В какой-то момент он хотел сказать все, что знал, но когда он собирался это сделать, пропитанная кровью Сюя снова вышла из его сознания, вызвав у него сильное давление.

"У тебя что-то на уме?" Наблюдательная способность Цзян Хао удивительна, далеко за пределами того, что может сравниться с другими.

Настроение Нинг Тао мгновенно успокоилось: "Ты иди, я поговорю о себе позже".

"Линь Цинъюй очень верит в тебя, и я абсолютно уверен в твоих медицинских навыках". Что я хочу попросить у вас помощи, так это привести Линь Цинхуа в место, которое мы можем контролировать для лечения, место уже найдено. Также, если это возможно, я хотел бы попросить вас провести некоторые исследования в меру ваших возможностей, вы готовы сделать это для меня?" Глаза Цзян Хао не покидали лицо Нин Тао, когда она говорила, но на этот раз она не заметила явных перепадов настроения на лице Нин Тао, настолько спокойных, что оно было похоже на зеркало, которое могло бы сиять тенью человека.

Нинг Тао не ответил немедленно.

Цзян Хао добавил: "Не волнуйся, мы обеспечим твою личную безопасность".

Нинг Тао принял решение, ''Хорошо, я обещаю. Если семья Лин пригласит меня снова лечить Линь Цинь Хуа, я найду предлог, чтобы привезти его туда, где вы упомянули для лечения. Остальное я сделаю, что смогу."

Уголок рта Цзян Хао всплыл с редкой улыбкой: "Хотя сказать "спасибо" не достаточно, я все равно скажу "спасибо"". После паузы она добавила: "Ты сказала, что тебе есть о чем со мной поговорить, о чем?"

"Когда ты возвращаешься в Северную столицу?" Нинг Тао сказал.

"Только это?" Цзян Хао был удивлен.

"Это не мелочь, я обещал тебе, что после исцеления Цзян Йилуна он встанет на колени и извинится перед твоей матерью."

Цзян Хао сказал: "Я планировал вернуться в Северную столицу через два дня, но заказ внезапно пришел, и я не знаю, что я могу сделать сейчас, я боюсь, что могу только ждать, пока миссия будет завершена". Но не стоит торопиться, и на потом все в порядке".

"Я обещаю, что ты сделаешь мне одолжение, попросив свою мать прийти, чтобы Цзян Илун встал на колени и признался в своей ошибке перед ней." Нинг Тао сказал.

Глаза Цзян Хао были наполнены смятением и любопытством: "Я сказал, что это действительно не срочно, зачем ты попросил мою маму приехать?".

"То, что я обещал, должно быть сделано, ты мне поможешь?"

"Я должен был спросить желания моей матери, и я ничего не мог поделать, если бы она не пришла." Цзян Хао сказал, что она действительно не понимает, почему Нин Тао был так упрям в этом вопросе.

Нин Тао на мгновение замолчал и сказал: "Это не тривиальный вопрос, я очень принципиальный человек, если ты мне не поможешь, то и я тебе не помогу".

"Ты.................................................................................................................................................................." Цзян Хао мгновенно взбесился.

Нин Тао наконец-то сдался и не сказал Цзян Хао, что у него в сердце.

Именно "миссия" Цзян Хао заставила его сдаться.

Это вопрос, который даже "специальная полиция", как Цзян Хао послал, и сказал, никакой информации, другая сторона, безусловно, не просто, как он может рисковать жизнью Су Я ради удобства?

"Хорошо, я обещаю тебе". Цзян Хао скомпрометировал: "Я сейчас выйду в интернет и забронирую мамин билет на самолет, ты тоже должен сделать то, что обещал".

Нинг Тао кивнул: "Что бы это ни было, пока я обещаю, я обязательно это сделаю". Я вернусь и приготовлюсь, пока ты будешь ждать моего звонка".

"Уезжаешь так рано?" Тон Цзян Хао был немного странным, но она даже сама этого не заметила.

"Ждите моего звонка". Не объясняя, Нинг Тао повернулась и ушла.

Он не осмеливался рисковать, рассказывая Цзян Хао, но это не означало, что у него не было плана. В середине комнаты Суи, как и в такси, он чувствовал запах грязи и ржавчины, а также запах дизельного топлива, рыбные запахи, которые на самом деле указывали ему в общем направлении - этот парень вышел из какого-то песчаного карьера, и Суя, наверное, тоже был там заключен в тюрьму!

Дневное солнце было интенсивным, как будто бы высушить всю реку Цзялин. Нежный поток реки на поверхности нескольких пескоуборочных комбайнов работает, рев машин и звук реки смешиваются, добавляя еще несколько раздражений в знойную погоду.

Баочжун 730 едет по проторенной дороге.

"Хозяин, остановитесь на минутку, пока я спущусь и посмотрю." Песчаное поле в сторону, сказал Нинг Тао водителю дикой природы.

Дикий водитель остановился на обочине с печальным взглядом на лице: "Брат, что именно ты собираешься делать? Я таскал тебя полдня, так жарко и кондиционер стоит топлива..."

"Я дам тебе прибавку, и будь уверен, это не будет стоить тебе денег." Нинг Тао открыл дверь и вышел из машины.

Дикий водитель посмотрел через автомобильное поле, чтобы идти в сторону песчаного поля, нюхая нос Нинг Тао, не мог не всплыть фраза: "Ты ведь собака, изменившаяся, правда? Ходить в одно место в жаркий день и нюхать другое, психопат......................................."

За забором песчаного поля, Нин Тао внезапно остановился в своих следах, он поймал аромат, который он хотел захватить. Он склонился и сильно понюхал, быстро определив, что это был запах, что таксист оставил на земле, аромат, который соответствует именно то, что он запер в комнате Суа и в этом такси.

Будет ли Сюя заточена в этом песчаном поле?

Нин Тао встал и вернулся в такси своего арендованного Baojun 730, вытащил двести юаней и вручил их водителю: "Учитель, это деньги за аренду автомобиля, я не уеду, ты возвращайся один".

Водитель взял деньги, а потом сказал: "Брат, сегодня жаркий день, видишь, я почти как собака, я так долго вожу кондиционер, что ты просто сказал дать мне больше денег, видишь ли.....".

Нин Тао вытащил еще сотню из кармана брюк и передал водителю: "Спасибо".

"Чувак, ты достаточно смешной, чтобы перезвонить мне в следующий раз, когда возьмёшь машину напрокат." Водитель взял деньги, развернул машину и уехал.

Нин Тао обошел забор, наблюдая за его окружением и улавливая запахи, когда он уходил. Через полчаса он подошел к глубине песков, и дорога прорвалась даже здесь, густой лес горный, перекрывающий дорогу. Песок и гравий из кучи песка вторглись на часть склона холма, которая также стала естественным забором.

Нин Тао зарылся в горный лес и поднялся к высокой земле, песчаное поле у подножия горы входит в его поле зрения с его высотой мало-помалу, и, наконец, быть приняты им.

На песчаном поле была построена дюна из песка и камней, некоторые из них высотой в несколько десятков метров. Несколько конвейерных лент постоянно отправляют песок и гравий в шейкер для промывки и сортировки, а несколько вилочных погрузчиков заняты пересылкой вымытого готового песка в гравийный погрузчик для транспортировки.

Рядом с рекой стоял ряд больших, низких, простых домов из стеклопластиковой плитки и небольшое, двухэтажное здание. В большом помещении со стекловолоконной плиткой передвигались рабочие, сваривали разбитые шейкеры, латали и моторы и тому подобное. Однако в небольшом здании двери и окна были настолько плотно закрыты, что внутри никого не было видно.

После наблюдения за окружающей средой, сердце Нин Тао тайно сказало: "Этот ряд больших комнат со стекловолоконной плиткой, очевидно, не может быть местом, где Су Я заточен, это маленькое здание, скорее всего, место, где Су Я заточен, не смотря ни на что, я должен пойти в это маленькое здание, чтобы увидеть".

После определения маршрута Нин Тао переключил телефон в вибрационный режим, затем спустился с холма, вошел в песчаное поле и осторожно нырнул в сторону небольшого здания.

Холмистая песчаная дюна становится естественным бункером.

Почти час потребовался Нин Тао, чтобы обойти заднюю часть небольшого здания, избегая транспортных средств и строительной техники, перевозящих песок и гравий.

Окна на первом и втором этажах небольшого здания были плотно закрыты, а шторы натянуты так, что внутри их было невозможно разглядеть.

Нин Тао свалился за песчаную дюну в задней части небольшого здания и внимательно наблюдал за каждым окном небольшого здания, за его глазами и носом, переходящим в другой режим. В его глазах за окном на втором этаже за окном были смутно видны три облака красочного чи. Его нос также смутно уловил запах, который проникал через щель в окне, запах двух мужчин, одной женщины.

Сердце Нин Тао внезапно обрушилось на большой камень, аромат женщины был именно запах Су Я, и она была заключена в комнату за тем окном!

Определив ситуацию, Нин Тао вышел из-за дюны и бросился к окну.

Звук чьего-то разговора доносился из окна.

"Черт, в этой дыре даже нет кондиционера, как долго мы здесь пробудим?"

"Дождись слова босса, на этот раз сделка большая, сказал босс, после того, как трахнешь этот билет, ты почти можешь наслаждаться благословением, потерпи еще раз".

"Эта маленькая киска неплохо выглядит, почему бы нам..."

"О чем вы, ребята, думаете? Ты можешь играть, что хочешь, когда зарабатываешь деньги, если хочешь, но босс сказал, что вещи не принесли, и эта девушка не может их потрогать".

"Когда придет эта твоя штука, никто меня не остановит, я обязательно понесу маленькую киску, такую водянистую, что не будет немного весело, хаха....."

"Вуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

"Ты заткнешься и поверишь или нет, я сделаю это сейчас?" Человек угрожал, его голос был угрожающим.

Хныкающие Суи исчезли.

Нин Тао схватил камень с земли, правой рукой носил его за спиной, затем поднял левую руку и постучал в окно.........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0032 Глава Гибкое использование камня**

0032 ГЛАВА 1: Гибкое использование камней.

Когда стекло дребезжало, все звуки в комнате исчезли.

Нинг Тао сказал: "Старший брат, я работаю на этом песчаном дворе, наш босс сказал, что там жарко, давайте я пришлю вам холодного пива, вы, ребята, откройте окно и возьмите его".

До сих пор никто в комнате не ответил.

Нин Тао сказал себе: "Странно, я только что услышал, как кто-то говорил, почему сейчас нет звука? Черт, это мяч, если ты его не выпьешь, эту рассольную утку я возьму и съем сам".

"Подожди минутку". Кто-то в комнате наконец-то ответил.

Шаги шли из-за окна, а затем раздавался звук открытия защелки окна.

Нин Тао внезапно напрягся и сжимал камень в правой руке. Ведь такая вещь впервые в жизни, и она также связана с маленькой жизнью Су Я, каким бы хорошим психологическим качеством она ни была, она неизбежно будет нервничать.

Окно немного открылось, и лысая голова выглянула из-за окна с яростным лицом, злобно уставившись на Нинг Тао: "Положи вино.........".

В руках Нинг Тао не было ни вина, ни уток.

Лысый вдруг понял что-то и оттолкнул голову назад.

Нинг Тао не дождался, когда он сжимает голову, а правая рука, спрятанная за ним, свирепо размахивает, и камень в его руке сильно ударяется о голову.

Бряк!

Голова лысого человека развалилась от приглушенного ворчания и он упал в обморок.

Нин Тао одной рукой схватил лысого человека за плечо и прижал его вниз, окно было выбито телом лысого человека, и в этот момент он силой прыгнул вверх и в комнату.

Ух ты!

Порыв ветра.

Нинг Тао только что прыгнул в комнату, когда шрамовое лицо, спрятанное у окна, внезапно наткнулось на бейсбольную биту.

Бах!

Грудь Нин Тао была мгновенно поражена, и в тот момент он чувствовал, как будто вся его грудь была разбита. Сильная тряска и боль почти задушили его, но в тот момент, когда бейсбольная бита ударила его в грудь, дворец Mud Maru внезапно вздрогнул, и духовная сила распространилась, как звуковая волна, как будто добавляя "защитную пленку" на его тело, защищая его тело и сознание.

Духовная энергия культивирования на самом деле является своего рода энергией, и при этом духовной энергией. Проприоцепция подвергается нападению, и ее инстинктивная реакция заключается в защите проприоцепции. Это похоже на то, как веки человека активно закрываются, когда на его глаза нападают летающие насекомые или песок и пыль.

Ух ты!

Лицо со шрамом снова размахивает бейсбольной битой и подбрасывает ее к голове Нинг Тао.

Это так тяжело и быстро, что боюсь, что даже бетонную стену придется раздавить, не говоря уже о человеческой голове!

"Ууу..." Звук, изданный Су Я, привязанным к железному стулу в углу стены, был маленьким, но насколько она старалась, она ненавидела жевать тряпку во рту!

Внезапно Нинг Тао присел на корточки.

Бах!

Бейсбольная бита в руке Лицо со шрамом врезалась в стену позади Нинг Тао, и тупым ударом кирпичной смеси стена внезапно выбилась из ямы!

Не дожидаясь, пока Лицо со шрамом уберёт бейсбольную биту, в момент, когда бейсбольная бита была установлена на стене, Нинг Тао разбил камень о колени Лицо со шрамом.

Ка-чау!

Звук перелома костей.

"А!" Лицо со шрамом жалко кричало, его колени были разбиты заживо, и весь человек внезапно потерял равновесие и упал на землю.

Нинг Тао прыгнул вперёд и налетает на Лицо со шрамом, и камень в его правой руке в тот же миг врезался в голову Лицо со шрамом.

Лицо со шрамом тоже потеряло сознание.

Нинг Тао упал со шрама и лежал на земле. До этого момента его подтянутые нервы расслабились, возможно, из-за выделения слишком большого количества адреналина, и сердцебиение было слишком быстрым. В конце концов, это была настоящая борьба до смерти, и это был его первый раз, сказать, что он не нервничал, было определенно ложью.

"Ооо......." приглушенный звук исходил из рта Суи.

Нин Тао встала с земли, перешла на сторону Су Я и вытащила тряпку, которая была засунута ей в рот.

"Ты в порядке?" Сьюя нервничала и была взволнована.

"Не волнуйся обо мне, я в порядке, не бойся, я вытащу тебя отсюда." Нин Тао говорил, пока распутывал веревку на теле Су Я.

Как только веревка была развязана, Су Я внезапно погрузилась головой в объятия Нин Тао, и на ее глазах появились слезы.

Нинг Тао нежно похлопал ее по спине рукой и нежно успокоил: "Все в порядке, не бойся".

"Где ты украл ту штуку, что спрятал под кроватью?" Этот вопрос беспокоил Нинга Тао, и он отчаянно хотел узнать ответ.

"Я украл его у купца по имени Ван Яян........."

"Разве Цзян Йилун не пожертвовал пять миллионов в приют, так зачем же он пошел и украл?" В сердце Нинг Тао была небольшая ненависть к "Железо не может быть сталью".

"Эта вещь была украдена до того, как я встретил тебя, я тоже не знал, что это вещь, той ночью я пробрался в дом Ван Яояна изначально, чтобы украсть что-то ценное, и подслушал разговор Ван Яояна по телефону, сказал, что эта вещь стоит 10 миллионов, так что я..." сказал Су Я, так как она не могла продолжать, её лицо было наполнено взглядом вины.

И еще есть эта цепь событий.

Нин Тао похлопал Су Я по спине: "Давай вернемся и поговорим об этом, нам нужно убираться отсюда как можно скорее".

Су Я кивнула, затем последовала за Нин Тао к окну. У нее была травма ноги, и она ходила с небольшим прихрамыванием.

Нинг Тао узнал и с беспокойством сказал: "Ты в порядке?"

"Я могу это сделать". По словам Сюи, она подошла к окну, поддержала руки на подоконнике и поднялась вверх, но как только тело с силой схватило, она издала крик боли, и человек тоже упал на землю.

Нин Тао поспешно обернул руки вокруг талии, чтобы поднять ее, и сказал с беспокойством: "Что с тобой?".

Выражение Суи было болезненным: "Меня ударил тот парень по ребрам, и мне было больно, как только я им воспользовался".

Нин Тао обошёл тело Су Я и присел на корточки: "Садись мне на спину, и я тебя понесу".

"Как это работает?" Суя немного колебался.

"Давай!" Нинг Тао настоятельно призывал, его голос был свирепым.

Су Я слегка укусила ее за губу, а потом легла на спину Нин Тао.

Рука Нин Тао обернулась вокруг него и обернулась вокруг самой мясистой части тела Су Я, трогательное ощущение, которое никогда не было испытано до того, как плавно вошло в его руку, вторгнувшись вглубь. Это чувство заставляло его втайне нервничать, но ситуация перед ним не позволяла ему мыслить бессмысленно. Он встал с земли, понес Сую на спине через подоконник, прыгнул вниз и побежал к дюнам, где раньше прятался.

Он бежал так быстро, как только мог, Суя подпрыгивал ему на спине.

"Просто потерпи и убирайся отсюда". Нинг Тао ускорил темп.

Сюя укусила вишневую губу и выдержала не только боль от шишек, но и что-то другое.

Возвращаясь тем же путем, Нин Тао опустил Су Я после входа в горный лес. Таким образом, он был настолько устал, что одежда на его теле была пропитана потом.

На самом деле, он подумывал о том, чтобы нарисовать в этой комнате кровавый замок, а затем открыть удобную дверь и сразу же вернуться в клинику, но потом Суя узнал бы секреты клиники, и получившийся "эффект бабочки" вышел бы из-под его контроля, поэтому он отказался от этой идеи и предпочел сбежать за спину Суя.

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон и приготовился позвонить Цзян Хао, но, не дожидаясь, пока он наберёт номер, вошёл незнакомый номер.

Нинг Тао сделал шаг в сердце и взял трубку.

Низкий голос пришел с телефона: "Где ты?"

Голос был голосом таксиста.

Нин Тао дал Су Яби бесшумный жест перед тем, как сказать: "Я у себя дома, я ждал твоего звонка, иди, в какое время, в каком месте, как торговать"?

"Отвезите эту штуку в "Пески Красной Звезды" через сорок минут, и я убью девушку через минуту! Если осмелишься позвонить в полицию, приезжай и забери тело той девушки!" Водитель такси сказал яростно.

Нин Тао гневно сказал: "Я сейчас приду, предупреждаю, не валяй дурака! Если ты посмеешь навредить моему другу, клянусь, ты никогда не получишь эту штуку в своей жизни!"

"Бип-бип-бип......" другой человек уже повесил трубку.

Нинг Тао положил телефон и посмотрел на небо. Свет все еще сильный в это время года, и, по крайней мере, несколько часов до наступления темноты, это явно не нормально для другой стороны, чтобы выбрать для торговли в этот момент времени.

Тогда Суя и заговорила: "Это тот самый парень?"

Нинг Тао кивнул: "Ты знаешь его личность?"

"Не знаю, я только что услышал, как двое парней, охраняющих меня, зовут его Могучий Брат, он очень хорош и наносит особенно сильные удары, вот откуда у меня сломаны ребра." В глазах Су Я вспыхнул трепет.

Нин Тао набрал номер мобильного телефона Цзян Хао, и как только был сделан звонок, он сказал открыто: "Я на склоне холма за Песками Красной Звезды, я не говорил вам раньше, потому что моя подруга в их руках, я нашел свою подругу и спас ее, у меня есть кое-что очень важное, что вы хотите в моих руках, приезжайте и возьмите его, и вызовите скорую помощь мимоходом".

"Ты ранен?" Услышав, как Нин Тао сказал вызвать скорую помощь, Цзян Хао первой реакцией было не спрашивать, что Нин Тао был в его руках, а заботиться о нем.

Нинг Тао сказал: "Я в порядке, это похититель моего друга был ранен".

"Ты оставайся на месте, я приеду, а мы поговорим, когда встретимся." Цзян Хао повесил трубку.

Суя внезапно напряглась: "Ты... ты позвонила в полицию?"

Нин Тао сказала: "Я позвонила Цзян Хао, и она действительно полицейский".

"Я, я должен выбраться отсюда, она меня поймает." Суя еще больше нервничала, хромала.

Нин Тао схватила ее за руку: "Убегать - это не путь, ты должен быть храбрым и взять на себя ответственность за неправильные поступки, ты все еще можешь убежать на всю жизнь"?

"Я....................................................................................................................................." Су Я хотел прекратить разговор.

Нин Тао сказала: "Я объясню ситуацию Су Я, ее отдел хочет меня кое о чем попросить, я позабочусь о том, чтобы с тобой все было в порядке".

Губы Суи дрожали, когда она, наконец, сказала: "Почему ты так добра ко мне?".

Нин Тао на мгновение подумала и избегала своего взгляда: "Ли Сяоюй и дети Солнечного приюта, они не могут оставить тебя".

В глазах Су Я вспыхнул проблеск разочарованного божественного света, а затем наступила тишина.

Тема, казалось, была забита до смерти, и Нин Тао был немного смущен, он отпустил руку Су Я, а затем подошел к подножию большого дерева: "Я поднимусь, чтобы посмотреть, как там песок, потом спущусь и обработаю твои травмы, ты немного задержишься".

Сюя кивнула и снова нарекала: "Будь осторожна".

Нинг Тао залез на дерево руками и ногами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0033 Глава о Новом Демоне**

Глава 0033 Относительно Нового Демона, Нинг Тао поднялся на балдахин большого дерева и выколол голову из густых ветвей и листьев, чтобы наблюдать за ситуацией на песчаном поле.

В песчаном поле несколько конвейерных лент находились в постоянном движении, а вилочные погрузчики и пескоразбрасыватели были заняты. Никто не ходил в маленькое здание, чтобы проверить его, и никто не гнался за ним. Это нормальная ситуация, работники песчаной фермы - обычные рабочие, а не плохие парни, которые похитили Сую.

Но как раз в то время, когда Нин Тао возвращал себе зрение и готовился к спуску, на дорогу за воротами песчаного поля внезапно приехало такси. Его зрачки мгновенно сузились, запираясь на такси.

Такси было тем же, которое он встретил за пределами своего счастливого района, и хотя он не мог видеть человека в такси, он смог определить, что водитель был "свирепым человеком", который только что позвонил.

Сердце Нин Тао мрачно сказало: "Эта мастодонт звонила, чтобы торговать через сорок минут, а не ночью, похоже, что он что-то почувствовал, и поэтому он рискнул вернуться, чтобы проверить". Когда он увидит тех двоих, которых я вырубил, он сбежит или придет за мной и Суей?"

Не дожидаясь, пока он проанализирует результат, такси прибыло перед тем небольшим зданием.

Дверь открылась, и из такси вышел мужчина, это был действительно "свирепый брат".

"Могучий брат" отправился прямо в ту комнату, как только вышел из машины.

Из-за положения и угла, Нинг Тао не мог видеть, что "Брат Ожесточенный" сделал после того, как вошел в дверь. Он достал свой мобильный телефон и сфотографировал маленькое здание и такси, а затем отправил твит Цзян Хао с сообщением: главный преступник возвращается в "Пески Красной Звезды"!

Цзян Хао быстро вернул сообщение: Роджер!

В это время "слизняк" внезапно вырвался из здания, сел в машину и быстро уехал.

Сердце Нин Тао было немного встревожено, но, очевидно, было нереально идти за ним, он последовал и послал Цзян Хао еще одно сообщение: главный преступник уехал, быстро организовать арест!

Цзян Хао вернул сообщение: оставайся на месте, я позабочусь об этом!

Нин Тао убрал телефон и соскользнул с дерева, вернувшись на сторону Су Я, "Главный преступник вернулся".

"А?" Сьюя напряглась в этот момент.

Нин Тао сказал: "Жаль, что он снова сбежал, надеюсь, Цзян Хао сможет его поймать".

Су Я дала Нин Тао пустой взгляд: "Ты хотела напугать меня?"

Нинг Тао начертал суровое выражение: "Напугать тебя"? Надо было тебя ударить. Видишь, что ты наделал? Если я тебя не найду, ты даже жизнь здесь потеряешь!"

"Я......." Су Я не посмела посмотреть в глаза Нин Тао и виновато опустила голову.

"Осмелишься ли ты воровать в будущем?" Голос Нинг Тао был свирепым.

Су Я покачала головой, но ее маленький ротик пробормотал: "Почему так яростно......................".

Даже если Нин Тао дважды сделал выговор, его тон изменился на более мягкий: "Ложись, и я покажу тебе травму".

Сюя послушно лежит на траве в лесу, ее хорошо развитая грудь слегка подпрыгивает. Несмотря на то, что она притворялась спокойной, ее грудь так глубоко предала ее, что один взгляд подсказывал ей, что она нервничает.

Нин Тао присела рядом с Су Я, а также поставила диагноз, глядя и чувствуя запах во время осмотра нескольких очевидных травм на ее теле.

Взлет и падение груди Суйи были заметно сильнее.

Нинг Тао быстро закончил диагноз: "У вас ушиб мышцы бедра на правой ноге и еще несколько травматических повреждений, я пойду принесу вам травы, чтобы разобраться с этим позже, и проблем не будет".

Сьюя мягко ответила: "Хм".

"Но ребро на левой груди.........."

Но, не дожидаясь, пока Нин Тао закончит свое предложение, Су Я внезапно сделал глубокий вдох и приподнял пропитанный кровью свитер к груди, и большая площадь белоснежной кожи сразу же обнажилась в лесном воздухе. Ее маленький живот был плоским и гладким, контур ее брюшного пресса смутно виден. В черном лифчике было столько содержимого, что казалось, что питание, которое она ест, выросло там.

Нин Тао замер на мгновение, пока не всплыли слова "Что ты делаешь?".

Суя сказал: "Разве ты не увидишь мои травмы? Видишь ли, я, я буду врачом для тебя."

Нинг Тао был немного неразговорчив: "Я изначально врач, ясно?" Как только он потянул за толстовку, которую поднял Су Я, он сказал: "Ваши ребра не сломаны, просто тупая травма от внешней силы, учитывая ваш возраст, вы будете в порядке через несколько дней, не нервничайте".

"Никакого лечения?" Реакция Суи была странной.

Нин Тао сказал: "Нет необходимости умышленно лечить, просто нужно несколько дней избегать напряженных упражнений, ну, ты можешь встать сейчас, я пойду принесу тебе трав".

"Я пойду с тобой". Сьюя сказала.

Нинг Тао сказал: "Я просто осмотрюсь, забудь об этом, если у тебя есть какие-то травмы, подожди здесь, и я скоро вернусь".

Губы Суи шевелились, слова в сердце, но не во рту. Она боялась, она чувствовала себя в безопасности с Нин Тао рядом с ней, но как она могла так сказать?

Горы густо засажены лесами и процветают разнообразные растения.

Обычный человек будет в растерянности при входе в такой горный лес, но Нин Тао входит в горный лес так, как будто он входит в свой собственный травяной сад, открывая нос, чтобы понюхать, какие травы растут в том месте, которое он может знать по запаху, как только он ищет один точно, не будет делать обход, чтобы потратить время впустую.

Менее чем за десять минут Нин Тао вернулся на сторону Суи и подобрал большую горстку лопатоголовых. Эта трава обладает эффектом очищения от тепла и детоксикации токсинов и рассеивания синяков, что делает ее лучшей травой для лечения травматических ран.

В лесу не было воды, чтобы очистить шприц, и Нин Тао не мог не обращать на это внимания, он пережевал один шприц, а затем наложил травяную грязь на рану Су Я. Наконец, он снова снял одежду и порвал ее на полоски ткани, чтобы перевязать раны Суи.

На протяжении всего процесса Су Я даже не говорила, просто молча смотрела на Нин Тао, который лечил ее раны для нее, с нежностью в глазах, что она сама даже не знала о существовании.

Нин Тао быстро закончил обрабатывать раны на теле Су Я, когда встал: "Хорошо, возвращайся и отдохни несколько дней, и все будет хорошо".

Су Я боролась и ползла вверх, внезапно принеся руку Нин Тао в лицо.

Голова Нинг Тао слегка наклонилась назад, "Зачем?"

Су Я не говорила, но упрямо поднесла руку к рту Нин Тао, а потом вытерла.

Не дожидаясь, пока Сюя сотрет весь сок и изрезанную кожу с губ, Нин Тао неловко отступил: "Я сам это сделаю".

Внезапно у подножия холма раздалась острая сирена, и в песок ревела дюжина полицейских машин.

Мобильный Нинг Тао также звонил с входящим звонком в это время.

Звонок был от Цзян Хао: "Мы видели машину у реки, но на борту никого нет, думаю, она сбежала с водного пути, где ты сейчас?".

В сердце Нинг Тао было какое-то разочарование: "Я все еще на склоне холма за песчаным полем, я увидел твою машину, я сейчас же отвезу друга вниз". Повесив трубку, он сказал Суе: "Давай спустимся".

Сьюя снова напряглась, отказавшись двигать ногой.

Нин Тао сказал тёплым голосом: "Рано или поздно тебе придётся смириться с этим, уклонение - это не тот путь, пойдём со мной, расскажешь Цзян Хао всё, что знаешь, я буду говорить о любви на моей стороне, с тобой всё будет в порядке".

Только тогда Су Я пошевелила ногами, чтобы следовать за Нин Тао.

Эти двое мужчин только что вышли из леса, когда Цзян Хао и несколько полицейских и два медицинских работника скорой помощи, носящих носилки, приветствовали их. Двое парамедиков, которые хотели взять Сую на осмотр и обработать результаты ранения, были отвергнуты Суей, и только после того, как Нин Тао отпустил ее, она, наконец, согласилась уйти.

"Она твоя подруга?" Цзян Хао впервые встретился с Су Я и не знал ее.

Нин Тао сказала: "Её зовут Су Я, и она очень бедна". Она сирота, выросшая в приюте "Солнечный свет", а теперь еще и воспитательница приюта "Солнечный свет", и у нее... был плохой послужной список воровства, но это было и для тех детей в приюте "Солнечный свет"".

Цзян Хао уставился прямо на Нин Тао: "Откуда вы двое знаете друг друга?"

"Бывший директор приюта "Солнечный свет" был болен, и это я вылечил его, так что я познакомился с ним." Нин Тао сказал, удивляясь в глубине души, почему она задает такие незначительные вопросы в это время.

"Пойдем со мной, пока мы идем, и скажешь мне, что ты знаешь." Цзян Хао подошел к тому маленькому зданию.

Нин Тао следует за Цзян во время прогулки, описывая причину и обстоятельства происшествия, от обнаружения вещей Су Я, спрятанных под кроватью, до встречи с "Могучим братом" за пределами счастливого квартала, до поиска места, где можно спасти Су Я.

Услышав слова Нин Тао, Цзян Хао Кай сказал: "Оказывается, вы знали, что ваш друг был похищен до того, как встретились со мной, а также встретились с главным виновником.

Нин Тао давно подготовил свою речь: "Я увидел, что у главного преступника на ногах зерна песка и немного дизельного топлива и запах рыбы на теле, я догадался, что он, должно быть, остался в каком-то речном песчаном поле, поэтому я взял напрокат машину и обыскал одно песчаное поле за другим, мне повезло и нашел это место".

"Ты тоже называешь это удачей? У тебя хватает наглости, что если у другого парня есть пистолет?" Тон Цзян Хао был яростным.

Нин Тао не спорил, он достал пластиковый пакет из кармана брюк и передал его Цзян Хао: "Это то, что Су Я украл у бизнесмена по имени Ван Яоян, Су Я теперь в безопасности, я отдам его вам, я надеюсь, вы не будете преследовать ее за кражу, если она заперта, о тех детях в приюте "Солнечный свет" не будет заботиться".

"Это другое дело". Цзян Хао посмотрел на голубую "глину" в пластиковом пакете и на печатную плату размером с колпачок для ногтей с любопытным выражением: "Вы сказали мне по телефону, что есть что-то очень важное, что я хочу, не так ли?".

"Вот так".

У Цзян Хао было любопытное выражение лица, ''Что это? Почему ты уверен, что это очень важно для меня?"

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Это может быть связано с вашей миссией".

Выражение Цзян Хао мгновенно изменилось: "Это как-то связано с моей миссией"?

Нин Тао сказал: "В доме Линь Цинь Юя я слышал, как Линь Цинь Юй говорил о проекте Линь Цинь Хуа, и когда я ставил диагноз Линь Цинь Хуа, я почувствовал странный запах на его теле, и когда я нашел этот кусок голубой глины из-под кровати Су Я, я понял, что запах на теле Линь Цинь Хуа - это запах этой голубой глины". Так что я полагаю, что они связаны между собой, и, конечно, я не могу быть на 100% уверен, и я не знаю, что это такое, что все еще нуждается в вашей уверенности".

Цзян Хао немедленно принял решение и последовал, сказав нескольким полицейским: "Пожалуйста, немедленно расследуйте дело Ван Яояна и отправьте кого-нибудь арестовать его одновременно!".

"Да!" Несколько сопровождающих полицейских немедленно выполнили приказ Цзян Хао и быстро уехали.

Нин Тао посмотрел на пластиковый пакет, в котором в руке Цзян Хао лежала голубая глина, и сказал темным голосом в сердце: "Если бы она знала, что я оставил немного голубой глины, схватила бы она и меня?".

До того, как приехать сюда, он не взял с собой свой маленький сундук с лекарствами, а только голубую глину и эту маленькую доску, и именно в это время он хранил голубую глину для себя. Ни за что другое, только потому, что речь идет о новом демоне!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0034 Ты крутой парень.**

Глава 0034 Малыш, ты очень тянешь ах Хижина была наполнена сильным запахом крови.

Шрамовое лицо и лысый человек мертвы, оба с перерезанными сонными артериями и кровью повсюду. Нетрудно представить себе ситуацию того времени, когда "свирепый брат" вошел в дверь и увидел пропавших заложников, но двое мужчин лежали без сознания на земле, он едва задумался и засомневался, он вытащил нож и перерезал им шеи.

Это убивает людей.

"Ты видел, с каким человеком ты дрался? Как это опасно, и если бы тебе не повезло, это были бы ты и девушка, лежащие на земле!" Цзян Хао нарушила тишину между ней и Нин Тао.

Прислушиваясь к таким словам в такой обстановке, сердце Нинг Тао даже и намека на флуктуации не имело. Он был естественным посредником между добром и злом, в нем был духовный корень как добра, так и зла, и его способность приспосабливаться к таким сценам была вне воображения обычных людей.

"Обещай мне, что больше никогда не будешь действовать сам по себе, хорошо?" Цзян Хао сказал.

Нинг Тао кивнул: "Вы выяснили личности этих двоих? И этот слизняк."

Цзян Хао сказал: "У этих двух людей нет документов, удостоверяющих личность, на их телах, и технический отдел полиции Шаньчэна в настоящее время проводит обыск на основании их внешности и ДНК. Что касается этого засранца, то полиция Маунтин-Сити также просеивает видеозаписи с камер наблюдения, и я уверен, что результаты будут получены в ближайшее время".

Нин Тао снова спросил: "А как же Ван Яоян?"

Цзян Хао сказал: "Он является импортно-экспортным трейдером, и его семья обосновалась в США. Он не нарушает никаких законов и, похоже, является законным бизнесменом. Нам было бы трудно заподозрить такого человека, если бы вы не дали мне информацию. Я считаю, что за ним должен стоять другой покупатель, кто-то или враждебная сила смотрит на проект возвращения Линь Цинь Хуа на родину".

Нинг Тао сказал: "Значит ли это, что я достойный человек?"

Цзян Хао слегка замерзла, но она повернула глаза и поняла мотив Нин Тао, она вычеркнула глаза Нин Тао: "Если я скажу, что ты взяла кредит, ты последуешь за ней и воспользуешься своим кредитом, чтобы умолять о той девушке по имени Су Я?"

Нин Тао горько улыбнулась: "Она неплохая, наоборот, она девушка с исключительно добрым сердцем, если ты пойдешь в приют Sunshine, ты поймешь, что то, что я говорю - правда". Ради того, чтобы я дал тебе такую важную информацию и помог тебе с твоей миссией, пожалуйста, не привлекай ее к ответственности за ее кражу, хорошо?"

"Если я не скажу "да", ты мне не поможешь?"

Нинг Тао сказал: "Нет помощи".

"Ты можешь это сделать, шантажируя меня из-за девушки, что она для тебя?" Цзян Хао был немного зол.

Нин Тао сказала: "Я тоже сирота, я вижу в ней свою сестру, она не сделала ничего непростительного, просто помоги, если сможешь".

"Просто сестра?" В тоне и глазах Цзян Хао был намек на подозрения.

Нинг Тао сказал несколько затаив дыхание: "Конечно, это сестра, иначе какие у нас, по-твоему, отношения? Он еще так молод, как твой ум...."

Цзян Хао вовремя прервал слова Нин Тао: "Хорошо, я помогу тебе". Затем она повернулась и направилась к двери: "Пойдем, проверим твою сестру, о ее ранах уже нужно позаботиться, мне еще нужно с ней поговорить и выяснить, что она знает".

Нин Тао засмеялся, Цзян Хао очень сильно укусил слово "сестра" и не понял, что она имела в виду.

С наступлением ночи тысяча огней сходятся в реку.

Бизнес-автомобиль Бьюик подошел к высококлассному западному ресторану на берегу реки Цзялинь, затем успел остановиться на дороге.

Внутри водительского такси Цзян взглянула на сообщение, только что полученное с ее мобильного телефона, брови сразу бороздили: "Ван Яоян сбежал, а люди из Горной городской полиции набросились на него".

Нин Тао, который сидел на пассажирском сиденье, сказал: "Должно быть, это тот свирепый брат, который ему доложил, докопался ли этот свирепый брат до сути?".

Цзян Хао кивнул, открыв картину, и вручил ее Нин Тао.

На экране телефона отображается фотография удостоверения личности, а человек на фото - таксист, которого Нин Тао встретил рядом со счастливым районом.

Цзян Хао сказал: "Он свирепый брат, о котором вы говорили, его настоящее имя Цю Мэн, и его домашняя регистрация находится в Ляншаньчжоу, но он не возвращался более 10 лет". Он работал наемником в Юго-Восточной Азии и нес на своей спине несколько случаев человеческой жизни как профессиональный убийца с безжалостным сердцем".

"Жаль, что ему это сошло с рук, если бы я сказал тебе раньше, я бы поймал его." Нин Тао сказал, более или менее сожалея в своем сердце, что он не сказал Цзян Хао вовремя. Пока Цю Ман не закроет дело, Су Я не будет в безопасности.

"Тебе тоже не стоит волноваться, у Суи есть кое-кто, кого я пока устроил для защиты, я волнуюсь за тебя, ты спас Сую от него, и он не получил того, что хотел, он тебя не отпустит, так что будь осторожен, что бы ты ни делал".

Нинг Тао кивнул: "Я знаю".

"Заходите, скоро приедет Линь Цинь Шу". Цзян Хао убрал свой телефон.

"Тогда я войду". Нинг Тао открыл дверь машины и приготовился к выходу.

"Подожди минутку". Цзян Хао позвонил Нин Тао.

Нинг Тао посмотрел на нее: "Что еще?"

"Галстук немного кривой, я выправлю его для тебя." Как он говорил, Цзян Хао уже протянул руку помощи, чтобы расправить галстук для Нин Тао, не давая ему шанс отказаться вообще.

Нинг Тао был так смущен, что его шея напряглась.

"Хорошо". Цзян Хао внимательно посмотрел на Нин Тао, и в углу его рта появился намек на улыбку: "Ты хорошо выглядишь в своей официальной одежде".

Нинг Тао сказал: "Сколько стоит этот костюм?"

"Три тысячи восемь". Цзян Хао сказал.

"А?" Нинг Тао был ошеломлен: "Так дорого!"

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао: "Что это за реакция? Вот комбинезоны, которые я просил возместить вам без необходимости платить за них".

Нинг Тао только тогда почувствовал облегчение: "Скорее, я захожу, просто подожди моих новостей". Он открыл дверь и вышел из машины, затем подошел к ресторану.

Цзян Хао покачал головой и пробормотал: "Дам тебе миллион, который ты не хочешь, костюм так напугает тебя, чудак."

Второй Париж, самый высококлассный западный ресторан в горном городе, где все люди, которые могут приехать потратить деньги, известные люди, именно поэтому Линь Циньюй попросил Нин Тао приехать сюда на ужин, а Цзян Хао пришлось приготовить для него костюм.

Цзян Хао посмотрел на карандаш Нин Тао - прямо в спину, за ползвука до того, как появилось предложение: "Дать тебе миллион, которого ты не хочешь, случайно порванный чек, костюм на три тысячи или около того, чтобы застать тебя врасплох, ты не думаешь, что ты совсем не странный?".

Нин Тао только что подошел к двери ресторанного зала, когда ему позвонил Лин Цин Ю.

"Мисс Лин, я здесь, где вы?" Нинг Тао сказал.

Голос Линь Цинъю пришёл с телефона: "По дороге небольшая пробка, заходите первым, я заказал столик, просто назовите моё имя, боюсь, что будет четверть часа до моего приезда".

"Хорошо, тогда я пойду и подожду тебя, не торопись, ты веди аккуратно." Нинг Тао повесил трубку и вошел внутрь.

Процитировав имя Линь Цинъюя, официант привел Нин Тао к столу и подал ему стакан воды со льдом.

Рядом с рестораном находится река Цзялинь, огни и лунный свет по обе стороны реки, пейзажные огни, сама по себе великолепная пейзажная живопись.

Нин Тао посмотрел на Цзян Цзин и подумал: "Что именно изучает проект Линь Цинхуа по поиску предков, который привлек враждебные силы из-за пределов страны, чтобы ограбить его? Кроме того, диагноз, данный Линь Цинь Хуа Бамбуковой Книгой Счетов, является новым демоном, что именно является определением этого демона"? Затем он снова вздохнул: "Чен Пинг Дао ах Чен Пинг Дао, вы ямы, вы толкнули Небесную внешнюю клинику ко мне и заставили меня стать культиватором тоже, но ни одна вещь, связанная с культивированием, не была сказана мне, если я увижу вас снова, я должен свести счеты с вами".

Тем не менее, возможность снова увидеть Чена Пингдао была чем-то, чего даже он не знал.

"Ха, разве это не Нинг Тао из нашего класса?" Женский голос появился из ниоткуда.

Мысли Нин Тао вернулись в реальность и переместили глаза, чтобы увидеть четырех человек в один взгляд. Трое из них были его одноклассниками, Лян Тин, Тянь Мэнцзяо и Ян Хай. В этот момент Ян Хай посмотрел на него так, как будто он ненавидел набрасываться на него и есть его.

Найдя его и ведя себя удивлённо, Лян Тин, который держал Ян Хай за руку. Она и Ян Хай, по-видимому, вышли в уединение за спиной Тан Линга. Но для такого мужчины, как Ян Хай, это считалось рутинной операцией, и он не мог вечно держать Тан Лин женщину.

Есть еще один Тиан Менджяо, из-за ее хорошей внешности, мальчики в ее классе говорят, что она является цветком класса, и есть много людей, которые преследуют ее. Она никогда не смотрела ему в глаза, и слова, которые она говорила с ним за все четыре года обучения в колледже, складывались не более чем из двадцати предложений. В этот момент она держала за руку еще одного молодого человека, который был хорошо одет и носил часы Rolex стоимостью несколько сотен тысяч долларов, что было особенно бросается в глаза. Нетрудно догадаться, что она наконец-то нашла свою "настоящую любовь".

Эти четыре человека внезапно появились перед ним, давая Нин Тао ощущение, что земля слишком мала, но он все равно вздохнул: "Несколько учеников, ужин"?

Лян Тинг засмеялся: "Нинг Тао, ты действительно совсем не изменился, в таком месте, как это, и до сих пор говоришь о еде, тебе не кажется, что грязь разваливается на части?".

Лоб Нинг Тао сразу бороздил.

Ян Хай подошел к юноше с табличкой с именем и прошептал что-то на ухо.

Молодость кивнула, и его взгляд снова переместился на тело Нин Тао, на этот раз с немного более свирепым взглядом.

"Нинг Тао, ты хорошо справляешься, на тебе костюм и галстук в таком элитном ресторане, ты выиграл в лотерею?" Лян Тин снова заговорил, и смог пойти и увидеть реакцию Ян Хай во время выступления.

С этим ходом она, очевидно, знала что-то более или менее, а затем использовала его для карри благосклонности Ян Хай.

"Это ужин, а не еда, я могу быть земным, но ты не можешь быть земным, если ты земной, то ты ничего не стоишь." Нинг Тао сказал.

"Ты......." задушил Лян Тинг.

"Какой смысл с ним разговаривать? Другие думали, что мы хорошо его знаем". Тянь Менцзяо снова нежным голосом сказал молодежи: "Брат Шэнь Цзюнь, пойдем, не нужно тратить время на такого человека, хорошую атмосферу не должен портить человек, который изменяет еде и напиткам".

"Кого ты называешь жульничеством?" Нинг Тао был очень зол.

"Какое тебе дело до того, что я скажу?" У Тянь Менцзяо было лицо презрения и презрения: "Даже если ты сидишь здесь в костюме и галстуке, ты все равно будешь охранять ворота в моих глазах. На стройплощадке и на участке, где вы должны быть, перестаньте сидеть и притворяться успешным человеком, люди не знают, кто вы, не так ли?".

Нин Тао встал, его голос холодный, "Тогда как ты меня называешь?"

Молодой человек, известный как Шэнь Чжун, вдруг открыл рот и сказал: "Ты Нин Тао?". Ты зануда".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**глава 0035**

0035 Глава 0035 Это не то же самое, что раньше, когда Нин Тао спокойно посмотрел на Шэнь Цзюня и не заметил ни малейших колебаний его настроения.

Голос Шэнь Чжуна был холодным: "Это ты причинил боль моему другу"?

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Я сделал это, не хочешь перезвонить?"

Шэнь Чжун холодно посмеялся: "Ударил тебя"? "Хм, ты принимаешь меня, Шэнь Чжун, за то, что я на одном уровне с тобой? Побить тебя, мне совсем не нужно делать это самому".

Ян Хай сказал: "Нин Тао, ты знаешь, кто мой приятель и как ты смеешь с ним так разговаривать?"

Нин Тао покачал головой: "Я не знаю, кто он, но я знаю, что уровень умения подружиться с тобой не выше".

"Очень хорошо! Фамилия Нинг, изначально я только хотел, чтобы ты встал на колени перед моим другом, чтобы извиниться за непокрытого, так как ты склонен к тому, чтобы найти смерть, которая не может обвинить меня". Шэнь Цзюнь вынул свой мобильный телефон и позвонил, и как только был сделан звонок, он открыто сказал: "Команда Чэнь, здесь есть преступник, который причинил кому-то вред, вы приводите сюда людей, чтобы разобраться с этим".

Янг Хай злорадствовала и посмотрела на Нинг Тао.

Тем не менее, сердце Нинг Тао не имело ни одного колебания.

"Испугался"? Ты жалеешь об этом? Сожаление не поможет". Тиан Мэнцзяо напрямую интерпретировал спокойствие Нин Тао как страх.

Нинг Тао засмеялся: "Ты смотришь на меня так, будто мне так страшно? Или, взгляд сожаления?"

Лян Тинг с сарказмом сказал: "Нинг Тао, ты действительно мертвая утка и жестко сказано. Мне любопытно, с кем здесь на ужин встречается кто-то вроде тебя, это была бы не 50-летняя бабушка. Разве ты не осмеливаешься сказать, что тебя не балуют? Я знаю, что тебе втайне нравится Мэн Цзяо, но ты должен посмотреть в зеркало, ты думаешь, что заслуживаешь этого?"

Тиан Менджяо показал шокирующее выражение, когда она прикрыла свой маленький ротик: "Он................... втайне влюблен в меня? Боже мой, не более двадцати слов я сказала ему за четыре года обучения в колледже, это отвратительно, не так ли?"

Нин Тао только что улыбнулся слабо, эти две женщины использовали этот способ, чтобы угодить Ян Хай и Шэнь Цзюнь, ради того, чтобы не забираться в постель двух мужчин и жить жизнью, которую они жаждали, что может удовлетворить их тщеславие? Такие женщины, он не потрудился их сосчитать.

Женщина сделала быстрые шаги в этом направлении, а затем остановилась у Нинг Тао.

Она была одета в черное вечернее платье, разрезанное по фигуре, с низкой спинкой, что позволяло изгибам ее тела быть идеально представленными, сексуальными, не стыдными. Вокруг ее шеи находится ожерелье из драгоценных сапфиров, подвеска не менее 30 карат бриллиантов, отражающая свет и ослепляющая несравненно. Глаза почти каждого мужчины и даже женщины во всем ресторане были притянуты к ней и собрались над ней, и она стала той, кто блистал ярче всех во всем ресторане.

Кинг-Ю Лин был здесь.

Лян Тин и Тянь Менцзяо тоже были красивы, но перед Линь Циньюй их внешний вид, фигуры и темперамент были притуплены до основания.

"Мистер Нинг, простите, что заставил вас ждать." Линь Цинъюй извинилась, повод был другим, и ее имя для Нин Тао изменилось.

Нин Тао сообщил с вежливой улыбкой: "Это было недолго, я тоже должен был подождать тебя, не нужно извиняться".

Только тогда взгляд Линь Цинъю переместился к четырем людям напротив Нин Тао: "Эти четверо?"

Они двое все еще смеялись над тем, что та, с кем они встречались, была пятидесятилетней тетушкой, но "тетушка" сразу же наступила на них, как только они приехали. Что еще более нелепо, так это то, что Лян Тин сказал, что Нин Тао был влюблен в Тянь Менцзяо, а Тянь Менцзяо все еще был претенциозным и сказал что-то отвратительное, и теперь кажется, что настоящее отвращение на самом деле само по себе.

В конце концов, Ян Хай был частым гостем элитных собраний, и он вышел вперед и щедро сказал: "Мы одноклассники Нин Тао, могу я узнать имя вашей дамы?"

Линь Цинъю не сказала.

Шэнь Цзюнь поднялся, улыбнулся и изящно протянул правую руку Линь Циньюй: "Эта юная леди, добрый вечер, могу я представиться? Я Шэнь Чжун."

Линь Цинъю не протянул руку: "Простите, я не привык пожимать руку незнакомцам".

Улыбка на лице Шэнь Чжуня на мгновение застыла, и его глаза стали мрачными.

Тиан Мэнцзяо загорелся мгновенно, и тихо загорелся: "Кто вы? Для брата Шэнь Чжуна большая честь пожать тебе руку, что в тебе такого великого?"

Линь Цинъюй нахмурился, но не спорил с Тянь Мэнцзяо.

Лян Тинг вытерла рот и сказала: "Ты боишься, что не знаешь правды о Нин Тао, так? Я был с ним четыре года, и никогда не видел, чтобы он покупал сотню или около того одежду и обувь. Мы любезно напоминаем вам, что вы не должны быть невежественными".

Линь Цинъюй наморщил брови еще выше, ''Нужно ли мне твое напоминание? Ты такой противный человек, можешь держать рот на замке?"

"Ты!" Лян Тинг был в ярости при виде.

Линь Цинъюй снова сказал Нин Тао: "Господин Нин, вы хотите, чтобы я избавился от этих людей?"

Нинг Тао слегка кивнул.

Шэнь Чжун потом хладнокровно засмеялся: "Какой большой рот! Мой друг любезно напомнил вам, что вы были неблагодарны и забыли об этом, и у вас хватило наглости выгнать нас, кем вы себя возомнили".

Тиан Менджи чихнул: "Она, наверное, думает, что теперь она королева или принцесса? Ты правда думаешь, что ты такой классный? Разум развился до груди, верно!"

Линь Цинь Юй щелкнула пальцами.

Подошел официант и вежливо сказал: "Мисс Лин, могу я вам помочь?"

Линь Цинъюй сказал: "Эти люди мешают нам с господином Нин есть, пожалуйста, пригласите их на свидание".

Официант последовал за ним и сказал четырем Шэнь Цзюня: "Извините, мы не можем принять вас здесь пока, пожалуйста, уходите".

Шэнь Чжун отдал гневно: "Сегодня действительно ебучий призрак, маленький официант на самом деле осмелился сказать мне такие вещи, очень хорошо, позвоните своему менеджеру, я дружу с ним, я позволю ему уволить тебя за нерастущие глаза!"

Не дожидаясь звонка официанта, потасовка с этой стороны привлекла менеджера Второго Парижа, мужчину средних лет в костюме и очках.

Пришел менеджер ресторана, и прежде чем он успел заговорить, Шэнь Цзюнь первым сказал: "Старая мама, твои люди на самом деле выпустили меня, что скажешь?".

Лян Тин и Тянь Менцзяо смотрели на Нин Тао и Лин Цинъю злорадящими глазами, представляя, как их обоих выебали из ресторана в беспорядке.

Ян Хэйдзэй сухо сказал: "Самое важное".

В этот момент менеджер ресторана, которого назвали "Старая Ма", внезапно глубоко поклонился Линь Цинъюй: "Хороший босс, это все моя вина, что ты не можешь приятно поесть.

Шэнь Цзюнь, Ян Хай, Лян Тин и Тянь Менцзяо - все застыли на месте. Особенно Шэнь Цзюнь, чье лицо стыдилось того, что несколько секунд назад он угрожал уволить официанта, но менеджер ресторана, который, как он думал, будет на его стороне, был просто работником Линь Цинь Юя!

Это неловко.

Линь Цинъюй сказал: "Пригласи их на свидание, мой ресторан не нуждается в клиентах без качества".

Старая Ма кивнула головой, а потом слабо зевнула на четверых Шэнь Цзюня: "Простите........".

"Ха! Не говорите нам, мы пойдём одни! Разве это не дерьмовый ресторан, в котором можно поесть? Да что тут такого!" Лян Тин с возмущением сказала, что, похоже, забыла, что только что сказала Нин Тао, что это очень высококлассное место и не может говорить о еде, об ужине.

Шэнь Чжун указал на Нин Тао: "У парня есть ты, увидимся позже".

Нинг Тао даже не обратил на него внимания.

"Ха!" Шэнь Чжун холодно ворчал и яростно ушел.

Ян Хай, Лян Тин и Тянь Менцзяо также последовали за ним.

В столовой все чисто.

"Мне очень жаль, что я оказался в такой ситуации на твоем первом ужине." Линь Циньюй извинилась.

Нин Тао подошла к Линь Цинъю и отодвинула для неё стул, вежливо сказав: "Госпожа Линь, пожалуйста, садитесь".

Он не знал этот обеденный этикет, и Цзян Хао дал ему десять минут, чтобы неожиданно наверстать упущенное, прежде чем прийти. Он, естественно, сильный в способности учиться, Цзян хорошо продемонстрировать, или, как только он вспомнил, не сказать, насколько хорошо сделано, но "пройти" не проблема.

Линь Цинъюй занял его место, Нин Тао также с улыбкой на лице сидел на своем стуле: "Я не ожидал, что этот ресторан будет твоим, я просто подумал, что меня выгонят, а потом ты дал мне такой неожиданный".

Цин-Ю Лин сказал: "Я сам сделал несколько инвестиций, и этот ресторан - только один из них".

"Ну, давай не будем говорить об этих четырёх надоедливых парнях, давай поговорим о твоём брате, он лучше?"

Когда Линь Цинхуа был упомянут, брови Линь Цинъюя внезапно стали немного больше волноваться: "Он совсем нездоров, я начинаю волноваться за него". Вы видели его и знаете, какую роль он играет. Первые два дня были еще немного трезвыми, но теперь он думает, что он Тан Сюаньцзун, и перед тем, как я вышел, я сказал ему, что собираюсь на станцию Мавеи, но моим последним желанием было умереть за Яна Гуйфея. Но я верю, что он даже не знает, как выглядит Ян Гифэй, и я беспокоюсь, что если так будет продолжаться, мой брат он..............................".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Текущее состояние твоего брата требует изолированного лечения, плюс, если ты мне поверишь, ты отвезешь меня в его лабораторию, чтобы посмотреть, смогу ли я вылечить твоего брата только в том случае, если найду корень болезни".

"Разве я тебе не говорил? Я также занимался расследованием, но вообще не смог найти никакой информации о проекте по поиску предков моего брата, я просто мимоходом услышал об этом".

Нин Тао сказал: "Если ты хочешь, чтобы я лечил твоего брата, тогда ты должен делать то, что я говорю. У меня есть свои правила исцеления, и кто просит меня исцелиться, тот следует моим правилам".

В этот момент официант подавал две закуски.

Только после того, как официант ушёл, Линь Цинъюй сказал: "Хорошо, я обещаю, что отвезу тебя в лабораторию моего брата на осмотр, но для карантина моего брата на лечение, требуется согласие отца и матери, я должен их убедить". Она вздохнула: "Иногда я действительно не могу их понять, лучшие больницы страны не могут выявить причину заболевания каждый год, так что, что, если мы поедем в Америку? Технология в Соединенных Штатах более развита, чем наша, но не слишком сильно за пределами нас, больше всего меня беспокоит то, что больница в Соединенных Штатах медленно подтверждает дату предыдущего обследования и лечения моего брата, но мой брат не может ждать".

Нин Тао сказал: "Я думаю, что больница в США, должно быть, прочитала отчет об обследовании в больнице Хуагуо и подумала, что они не могут вылечить и твоего брата, так что они даже не записались на прием".

"Ты можешь вылечить моего брата?"

"Конечно, я могу, но это должно быть сделано по-моему, так же как и следовать моим правилам." Нинг Тао не говорил ничего вежливого вроде "сделай все, что в твоих силах".

"Ну, я обещаю, я отвезу тебя в лабораторию моего брата, чтобы посмотреть, но я не знаю, смогу ли я убедить отца и мать в том, что лечение в изоляции." Линь Цинъюй сказал.

Нин Тао сказал: "Иди и скажи отцу, что пока он согласен, он получит землю, которую хочет".

Линь Цинъю на мгновение замерла, прежде чем в углу ее рта появился намек на улыбку: "Так что, нет проблем, давайте сначала поедим что-нибудь, а потом я отвезу вас в лабораторию моего брата, надеюсь, вы сможете найти причину его болезни".

Это была ночь, когда она не хотела больше ждать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0036 Собачка, ты изменилась.**

0036 Глава 0036 Собака, Вы поменяли две полицейские машины, проехавшие мимо и остановившиеся перед вторым Парижем.

Двери двух полицейских машин открылись одновременно, и семь или восемь полицейских машин в форме вышли и собрались вокруг мужчины средних лет.

Шэнь Чжун сделал большой шаг вперед.

Человек средних лет - это то, что он называет "командой Чен", по имени Чен Гуоджун, капитан команды криминальной полиции в этом участке.

"Команда Чен". Шэнь Чжун вздохнул.

Чэнь Гоцзюнь вежливо кивнул, а также использовал приветствие: "Шао Шень, как поживает старый режиссер в наши дни? Давненько его не видел, в глубине души по нему скучаю."

Шэнь Цзюнь сказал: "Мой отец в порядке, просто на пенсии, нечего делать, бездельничать, позавчера даже рассказал мне о тебе, сказал, чтобы рекомендовать тебя на следующий уровень. Вы знаете, хотя мой отец на пенсии, но отношения все еще существуют, не говоря уже о том, что мой дядя все еще в городском партийном комитете, можете быть уверены, мой отец - человек, который помнит старые чувства, он вас не забудет".

Внезапно на лице Чэнь Гоцзюня появилась улыбка: "Ни старый вождь, ни я, Чэнь Гоцзюнь, молодой Шэнь, твое дело - мое дело". Он изменил слова: "Кстати, где тот парень, о котором вы говорили? Кому он причинил боль?"

Ян Хай последовал: "Команда Чэнь, он ранил меня, хотя и не этим вечером, но у меня есть отчет об обследовании в больнице и свидетель".

Шэнь Цзюнь сказал: "Это мой ближайший друг, парня, который избивает людей, зовут Нин Тао, прямо внутри ресторана".

Чэнь Го Чжун хрюкнул холодно, ''Как вы смеете смелость съесть западную еду со злым умыслом, я посмотрю, кто такой высокомерный! Давай, иди первым и надень наручники на человека!"

Как раз тогда Нин Тао и Лин Цин Ю вышли из ресторана.

У Тянь Менцзяо были острые глаза, и она с восторгом указала на Нин Тао: "Это он"!

С волной руки Чэнь Гоцзюня семь или восемь полицейских в мгновение ока окружили Нин Тао и Линь Цинъюя.

Линь Цинбай, которая счастливо общалась с Нин Тао, была ошеломлена, ''Что происходит? Что ты... что ты делаешь?"

"Что происходит?" Чэнь Гоцзюнь пришел в Нин Тао и Линь Цинъюй и холодными глазами посмотрел на Нин Тао: "Ты ведь Нин Тао, не так ли?".

Нинг Тао кивнул: "Я Нинг Тао, чего ты хочешь?"

"Что у меня на уме?" Чен хладнокровно засмеялся: "Вы кого-то ранили, это уголовное дело, сейчас я вас арестую обратно в участок для расследования!".

Офицер полиции снял наручники и подошел, не сказав ни слова о щелчке на запястье Нинг Тао.

Нин Тао все еще был спокоен и не имел даже слова защиты.

Линь Цинь Юй беспокоилась: "Вы, должно быть, ошибаетесь, доктор Нин не преступление, как вы можете арестовать кого-то, не проведя ясного расследования? Кстати, где ваши ордера на арест, покажите их мне!"

Чэнь Гуочжун яростно сказал: "Кем ты себя возомнил? Хочешь посмотреть, я должен тебе его показать? Предупреждаю тебя, ты дурачишься, и я обвиняю тебя в одном препятствии и арестовываю!"

"Вы злоупотребляете общественной властью!" Линь Цинъю была в ярости.

Чэнь Гуочжун холодно сказал: "Уведите его!"

Полицейский, который надел наручники на Нинга Тао, подтолкнул его: "Вперед! Тебе лучше быть честным со мной, или ты получишь свою долю грехов позже!"

Нинг Тао не сопротивлялся и сделал шаг к одному.

Шэнь Цзюнь, Ян Хай, Лян Тин и Тянь Менцзяо злорадствовали, наблюдая за обязательным маршрутом Нин Тао, ожидая, когда Нин Тао пройдет мимо них.

"Нинг Тао, я говорил тебе, что ты пожалеешь об этом." Лицо Ян Хай было наполнено улыбками: "Я также сказал, что заставлю тебя удвоить свой долг, просто умой свою задницу и жди тюрьмы!"

Нин Тао остановился в своих следах рядом с Ян Хай, на его лице также появился намек на улыбку: "Когда ты когда-нибудь говорил что-то подобное, как получилось, что я не помню? Я просто помню, как твои жалкие крики были прекрасны".

"Ты!" Ян Хай был настолько возмущен, что был безмолвен, как он мог не поверить, что даже в этот момент Нин Тао все еще может быть таким высокомерным!

Шэнь Чжун хладнокровно засмеялся: "Фамилия Нин, похоже, ты не понимаешь, в каком положении ты находишься в данный момент, так? Я тоже не тороплюсь, приеду к тебе через пару часов, и, надеюсь, к тому времени ты все еще будешь такой же высокомерной, как и ты".

Глаза Нинг Тао переместились на бизнес-автомобиль Бьюик, припаркованный на обочине дороги.

В кабине этого Бьюика, Цзян Хао только что поставил коммуникатор.

Секундой позже Гарвард H6, припаркованный на втором парижском парковочном месте, внезапно открыл свою дверь, и в эту сторону прошел человек. У него большой живот и он тяжело бегает, но с таким тревожным взглядом на лице он, кажется, не хочет бежать со скоростью Вольта!

С этой стороны, Чен Гуоджун наступил за Нин Тао и толкнул его на спину с пощечиной: "О чём ты говоришь? Будь честен со мной!"

Но эта пощечина, казалось, толкнула на дерево такого же диаметра, и не могла не толкнуть Нин Тао, а вместо этого пожала ему руку!

"Как ты смеешь сопротивляться!" Чэнь Го Чжун был в ярости и ударил рукой по затылку Нин Тао.

"Прекратите!" Человек с большим животом кричал.

Кулак Чэнь Гуочжун собирался нарисовать на затылке Нин Тао, но, услышав знакомый голос, его рука тоже замерла в воздухе, оглядываясь назад. Он видел, что мужчина с большим животом наклонялся, держал руки на коленях и тяжело задыхался, но пара глаз яростно смотрела на него, и глаза как будто резали его!

"Ву... Холл!" Чен Гуочжун был ошарашен: "Ты, зачем ты здесь?"

Этот человек - не кто иной, как старший инспектор полиции в полицейской системе Шанченга, Ву Вэньбо. Он только что спрятался в Гарварде H6, чтобы помочь Цзян Хао в его миссии, Цзян Хао звание ниже его, но приказ Хокуто не шутка, и с полномочиями командного характера, он также должен был повиноваться командованию Цзян Хао. Он просто хотел поторопиться и закончить работу, чтобы он мог отправить Бодхисаттву, но он не ожидал, что в первую ночь миссии, один из его подчиненных дал ему эту маленькую моль!

Ву Вэньбо был, наконец, облегчен, он прошел перед Чэнь Гоцзюнь в большой шаг, не сказав ни слова, вдруг протянул руку и снял полицейскую шапку на голове Чэнь Гоцзюнь, а затем с волной руки бросил далеко в сторону. Кепка, потом еще одна волна руки пролетела длинный путь.

Лицо Чэнь Го Чжуна зеленело от стука и голос его дрожал: "Ву, Ву Бюро, что ты........."

Шэнь Цзюнь, Ян Хай, Тянь Мэнцзяо и Лян Тин также были ошарашены, какова была эта ситуация?

Ву Вэньбо гневно сказал: "Ты пытаешься спросить меня, что я делаю, да?"

Чэнь Го Чжун подсознательно кивнул.

Голос Ву Вэньбо стал громче: "Твой первый день в качестве офицера полиции, ты осмелился арестовать кого-нибудь без ордера? И! И! И знаешь, что ты держишь?"

Три "и" услышали холодный пот головы Чэнь Гуочжун, его глаза также подсознательно посмотрели на Нин Тао, но как не могли догадаться, какого большого бога он обидел.

Сердце Нин Тао на самом деле очень удивлено, он не знает этого "Бюро Ву", но секретарь пришел к нему, чтобы решить эту проблему. Его любопытство по поводу личности Цзян Хао также усилилось, она действительно была копом?

"Вы арестовываете моего благодетеля, Ву Вэньбо!" Ву Вэньбо на самом деле также играет на месте: "Доктор Нин много лет лечил упрямую болезнь моего старого отца, как хороший человек, ты на самом деле беспорядочно надеваешь на него наручники"!

Ву Вэньбо ругал: "Я что, я? Завтра выйдешь на улицу и получишь билет! Если ты не раскаешься, я тебя уволю!"

Король Чен завял.

Ву Вэньбо последовал за ним и сказал: "За что ты все еще стоишь? Снимите с меня наручники!"

Несколько полицейских, которые не осмелились ни малейшего колебания, последовали за Нин Тао и открыли наручники, а затем извинились.

Ву Вэньбо подошел к Нин Тао и взял его за руки: "Доктор Нин Шень, мне очень жаль, что заставил вас страдать. Мой отец все еще вспоминал о тебе в полдень и хотел тебя увидеть, как насчет того, чтобы как-нибудь прийти ко мне домой на обычную трапезу".

Нин Тао также сотрудничал, улыбаясь, и вежливо сказал: "Бюро Ву вежливо, я также хочу увидеть старого мастера Ву, я приду к двери после Ляньтянь".

Ву Венбо улыбнулся и сказал: "Я позволю твоей невестке сделать тебе твою любимую сладкую и кислую рыбу".

Нин Тао подумал про себя, когда же мне понравилось есть сладкую и кислую рыбу, но на поверхности это выглядело счастливо: "Мммм, тогда спасибо тебе, невестка".

Ву Вэньбо переместил глаза на тех немногих полицейских, которые до сих пор не понимали ситуацию: "Чего вы все еще ждете? Отбой! Возвращайтесь и напишите рецензию в одиночку!"

Несколько полицейских ушли быстрее, чем один.

Нин Тао шел в сторону Шэнь Цзюня, Ян Хай, Тянь Мэнцзяо и Лян Тин.

Три студента смотрели на Нин Тао, их глаза и эмоции были сложны до предела. Трое из них, Ян Хай, Лян Тин и Тянь Мэнцзяо, уверены, что знают, что за человек Нин Тао, но сегодня они видят в Нин Тао другого человека, который до сих пор является тем бедным студентом колледжа, который много работает, чтобы заработать денег и оплатить обучение, просто недоступный молодой человек!

Собачка, ты изменилась!

Нин Тао остановился на своих следах, глаза немного замерзли, ''Хватит ли вам четверым веселиться? Убирайся отсюда, если ты достаточно повеселился, или я поиграю с тобой."

Лицо Шэнь Чжуня немного покраснело, и он не осмелился повернуть рот, потянув за ногу и уйдя.

Тиан Мэнцзяо гнался за ним: "Брат Шэнь Цзюнь, подожди меня".

Только тогда Ян Хай и Лян Тин вернулись к своим чувствам, даже не осмелившись посмотреть на Нин Тао еще раз, обернулись и пошли за ним.

"Я думал, ты их побьешь." Цинъю Линь подошел к Нин Тао: "Твоя аура только что была довольно пугающей".

Избить такого чувака, как Шен Чжун и Ян Хай, или двух одноклассниц, которые любят тщеславие? Нин Тао не считал нужным, в таком случае, какая разница между ним и Шэнь Цзюнем и Ян Хай?

"Ты видишь во мне человека, который просто выходит и бьёт людей?" Нинг Тао сказал с улыбкой.

Линь Цинъюй внимательно осмотрела Нин Тао на мгновение, а затем покачала головой: "Нет, но ты выглядишь довольно красиво в костюме, если бы ты тоже был таким вчера вечером, ты бы не был таким неприятным".

Нин Тао просто улыбнулся, обменяв свою одежду на уважение, в котором он совсем не нуждался.

Линь Цинъюй, кажется, почувствовал что-то с апологетическим тоном: "Вообще-то, прошлой ночью мой отец ждал Босса Цзяна и хотел забрать эту землю, это я не понимал ситуацию и отвез тебя домой в то время.....".

Нинг Тао сказал: "Забудь о прошлом, как нам попасть в лабораторию твоего брата"?

Линь Цинъю мило улыбнулась в Нин Тао: "Пойду возьму машину".

"Тогда я буду ждать тебя здесь." Нинг Тао сказал.

На крыше здания, темная фигура молча смотрела вниз на Нинг Тао, стоя на обочине дороги, черный халат, широкие бамбуковые шляпы. Он похож на древнего фехтовальщика, но вместо меча в руке держит мороженое Haagen-Dazs.....

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0037 Человек, идущий против зерна.**

Глава 0037: Человек, который идет против Нин Тао думал, что лаборатория Линь Цинхуа была в офисном здании, где он был, но Линь Циньюй отвез его в ботанический сад в пригороде.

Этот ботанический сад является также собственностью Blueprint Biotechnology, большого склона холма, засаженного разнообразными лекарственными травами, как обычными, так и редкими. Существуют также десятки современных теплиц, в которых выращиваются ценные для научных исследований растения.

Лаборатория Линь Цинхуа расположена в центре этого ботанического сада, небольшого сложного здания, использующего большое количество серебряных материалов и голубого закаленного стекла, довольно в стиле научной фантастики.

Главная дверь - серебристые металлические ворота с табличкой из нержавеющей стали, на которой выгравированы слова "Спроси небесное здание", а не слова "XX лаборатория".

Нинг Тао остановился перед табличкой из нержавеющей стали и с любопытством сказал: "Спроси небесное здание, почему лаборатория твоего брата получила такое странное название?".

Линь Цинъюй сказал: "Раньше я удивлялся, почему у этой лаборатории такое странное название, я также спросил своего брата, но он не сказал мне. Я думаю, что это просто имя, а что, ты думаешь, оно имеет какое-то особое значение?"

Нинг Тао покачал головой: "Может, ты прав, это просто имя, отведи меня внутрь и посмотри".

Цинъю Лин пришла к серебряным металлическим воротам, открыла их своей магнитной картой, и провела Нин Тао внутрь.

За дверью находится проход с несколькими камерами наблюдения, установленными по обеим сторонам прохода, и рабочее освещение включено.

Нинг Тао сказал: "Это место пустое?"

Линь Цинъюй сказал: "Днем кто-то должен быть, в этот момент должны быть только охранники, наверное, спящие, не волнуйся за них, я отведу тебя напрямую".

Нин Тао проследовал за Цин Лин через проход и в экспериментальную зону. В этой лабораторной зоне много компьютеров, лабораторного оборудования и посуды, и она выглядит немного переполненной.

В конце экспериментальной зоны была дверь, которая была настолько плотно закрыта, что пространство за ней не было видно.

В экспериментальной зоне были включены только предохранительные огни, но сразу после прибытия Линь Цинъю и Нин Тао, все огни внезапно загорелись. Старик в форме охранника с резиновой дубинкой вышел из маленькой двери и закричал: "Кто!"...

"Это я, Линь Циньюй", - сказал Линь Циньюй в ответ.

Старик сделал несколько шагов навстречу этой стороне, как бы подтверждая личность Линь Цинь Юя.

Взгляд Нинг Тао переместился на тело старика. Старику было около шестидесяти лет, с лошадиным лицом, сухой, тощей фигурой, и легкой, удачной походкой, которая придала ему очень здоровый вид.

Старик остановился через несколько шагов, "Так это действительно мисс, почему вы пришли так поздно? Ты что-то забыл?"

Линь Цинруй сказала: "Я подойду и посмотрю, просто оставь это в покое".

"Это твой друг?" Старик снова спросил.

"Да", - должен был сказать Линь Цинъю.

"Тогда я поищу в другом месте". Старик сказал, потом повернул и ушел.

Нин Тао подошел к Лин Цин Ю и мягко спросил: "Ты знаешь этого старика?".

Линь Цинъюй сказал: "Я не знаю, и я был здесь всего несколько раз, возможно, видел это раньше, но у меня нет никаких воспоминаний". После паузы она также спросила: "Почему ты спрашиваешь?"

Нин Тао сказал: "Тебе не кажется, что слова охранника - это слишком много? Кроме того, то, как он разговаривал с вами ранее, не совсем похоже на охранника босса".

С этим глаза Линь Циню переместились на спину старика.

Именно в этот момент старик оглянулся назад, только для того, чтобы оглянуться назад и снова, и продолжил идти пешком.

Я не знаю, почему, только что из взгляда старика, Нинг Тао на самом деле был немного ястребиным взглядом на волка. С мыслью в голове, его глаза и нос мгновенно вошли в состояние глядя и чувствуя запах.

Ци, исходящий из тела старика, был красочным, как у обычного человека, и его аромат был нормальным, даже немного алкогольным, по-видимому, немного глотнул.

"Он выглядит вполне нормальным для меня." Линь Цинь Юй сама приняла решение.

"Может быть, у меня паранойя". Нинг Тао сказал, что когда он убрал свой взгляд со спины старика.

Линь Цинъюй улыбнулась: "Ты так молода, но знаешь что, иногда ты даешь мне ощущение, что я глубоко непостижима".

"Правда?" Нин Тао случайно спросил: "Что ты имеешь в виду под неизмеримой глубиной?"

Линь Цинъю на мгновение подумала, прежде чем сказать: "Может быть, это из-за ваших медицинских навыков и личности, хм, давайте не будем говорить об этом, вы можете рассказать что-нибудь?".

Нин Тао оглянулся и на мгновение понаблюдал, прежде чем качать головой: "Я студент-медик, и я дилетант в биологических исследованиях, я не вижу ничего плохого, почему бы тебе не отвезти меня в офис твоего брата".

"Вот, пойдем со мной". Линь Цинъюй подошла к двери в конце экспериментальной зоны.

Нин Тао проследил за Цин Лин до двери.

Линь Цинъюй ввела код на шифре на двери, а затем дверь в комнату открылась с обеих сторон.

За дверью находилось полусферическое пространство без окон, в котором размещались более сложные экспериментальные приборы, компьютеры и несколько картотечных шкафов, в которых хранилось поразительное количество бумаги, картотечных пакетов и книг.

Сердце Нин Тао тайно сказало, ''Линь Цинъюй сказала, что она пришла сюда после того, как Линь Цинхуа заболела, но она не смогла найти никакой информации или записей, связанных с поиском предка вообще, что означает, что соответствующие вещи были стерты, так что даже если я пройду через всю информацию и жесткие диски здесь, я вероятно не получу никаких результатов. Цзян Хао, Цзян Хао, ты действительно, раз ты попросил меня помочь, ты должен хотя бы дать мне несколько советов, так? Я так слеп, что даже думать не могу".

Подобно тому, как он делал ошибку, его глаза вдруг остановились на изогнутой стене в передней части.

На стене висела ручная роспись, круглый огненный закат, большая черная гора и человек, идущий навстречу закату. Одежда на его теле - голубая, что особенно поражает на этой картине.

В картине есть строчка: все люди думают, что наше будущее - это завтра, и наш путь идет вперед, но они ошибаются, путь вперед - это смерть и разрушение, поэтому я должен вернуться, я должен найти источник и ответить на все это.

Этот отрывок был странным, и Нин Тао прочитал его дважды внимательно.

"Я нарисовал эту картину на день рождения моего брата." Линь Цинъюй сказала, и трогательная улыбка также появилась из угла ее рта.

Нин Тао сказал: "Вы тоже написали слова на картине?"

Линь Цинъюй сказал: "Я не писал этого, это сделал мой брат, как насчет этого, есть ли в нем постмодернистская литературная молодость"?

Нин Тао подошел к картине, он не почувствовал никакой "постмодернистской литературной молодости", ему пришла в голову сердечная "Ян Гифэй" Линь Цинхуа.

Продвигаться вперед - это смерть и разрушение, что кажется печальным утверждением, но это правда. Люди идут всю жизнь, и сколько бы они ни боролись, в итоге они погибают. Так Линь Цинь Хуа он собирался идти назад, он собирался искать источник всего и ответ.

Но что значит "все это"?

Более того, он представлял себя как Тан Сюаньцзун, который был незабываем и даже глубоко влюблен в Ян Гифея, и как Тан Сюаньцзун, так и Ян Гифей были фигурами на протяжении более тысячи лет.

Эти, Нинг Тао не может разобраться.

Вдруг нос Нин Тао поймал тот таинственный и знакомый запах, тот зеленый "глиняный" запах! Открытие взбудоражило его, и его темп ускорился.

"Как я нарисовал?" Голос Линь Цинъю был сзади.

Нинг Тао сделал паузу под картиной маслом: "Ты хорошо поработал, когда эта картина была закончена? Я не видел дату."

Линь Цинъюй сказал: "Это было нарисовано год назад, это был подарок, который я подарил брату на его тридцатилетие, но идея была его собственная, я просто нарисовал его идеи". После паузы, она, казалось, позвонить что-то снова, "Это, кажется, день, когда я услышал о проекте Искатель предков от него, в то время, я не ожидал, что у него будет такая странная болезнь вообще". Доктор Нинг, вы должны вылечить моего брата, хорошо?"

Нин Тао кивнул, когда протянул руку к картине на стене.

Линь Цинь Шу не остановил его.

Рука Нин Тао коснулась голубой фигуры на картине, и от его пальцев исходили необъяснимые ощущения. Он нежно прикасался к голубой фигуре на картине, снова и снова нежные движения.

"Доктор Нинг, что-то не так с этой картиной?" Странное поведение Нин Тао пробудило любопытство Линь Цин Юя, а также она подошла под стену и встала на сторону Нин Тао и смотрела, как он ласкает ее "брата".

Внезапно пять пальцев правой руки Нин Тао жестоко захлопнулись о полотно!

Ура!

Холст треснул, и пять пальцев Нин Тао застряли в нем, а хорошая картина, написанная маслом, была сразу же уничтожена им.

Линь Цинъюй в шоковом состоянии воскликнул: "Что ты делаешь?"

Нин Тао оттолкнул руку от картины, все еще держа в руке кусок холста, который он разорвал на куски.

"Ты...................... Как ты мог это сделать? Это был мой подарок на день рождения моему брату, и он много значит для меня и моего брата!" Линь Цинъю была очень зла и говорила с легким трепетом в голосе.

Нин Тао протянул правую руку Линь Цинью, прежде чем расправить ладонь, зеленоватой глиняной массой размером с яйцо, спокойно лежащее в его сердце.

Нин Тао сказал: "Я пока не знаю, но уверен, что он как-то связан с болезнью твоего брата".

"Покажи мне". Линь Циньюй протянула руку помощи.

Однако Нин Тао оттолкнула руку: "Лучше не трогай, подумай, какой сейчас твой брат, ты тоже хочешь быть таким, как он"?

Линь Цин Шу последовала за ней и снова убрала руку.

Нин Тао быстро подошел к столу Линь Цинхуа, затем нашел бумагорезатель и аккуратно разрезал зеленую "глину", в которой находилась капсула.

Сердце Нин Тао тайно сказало: "Это "охота за предками" биофармацевтический препарат, который изучал Лин Цинхуа? Это та же самая маленькая таблетка, которая превратила его в нового демона?"

Нин Тао держал капсулу в руке, чтобы внимательно ее осмотреть, а когда перевернул, увидел внизу голубой символ, форма которого немного напоминала маленькую фигурку первобытного человека, нарисованную в пещере.

Похоже, это стало эксклюзивным символом "нового демона" Линь Цинхуа, синего злодея.

"Что ты нашел?" Линь Цинъюй также подошла посмотреть, ее лицо было так близко к лицу Нин Тао.

Внезапно все огни погасли, и все здание погрузилось в темноту, которая потянулась за пятью пальцами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0038: Нежить Сяо Цзян**

0038 Глава Непобедимый Сяо Цян В тот момент, когда погас свет, глаза Нин Тао переместились к дверному проему офиса, где он был черным, и ничего не было видно.

"Что случилось?" Линь Цинъю внезапно напряглась.

Нин Тао вдруг что-то понял и спешно соединил разрезанную зеленую "глину" с капсулой, а затем заправил ее в карман брюк.

Ух ты!

Порыв ветра.

Чувство кризиса в сердце Нин Тао внезапно пришло, беспрецедентно сильное!

В тот момент, когда он услышал ветер, он инстинктивно уклонился в сторону, его реакция уже считалась быстрой до предела, но все же немного медленной.

Бряк!

Кулак сильно ударил по телу Нинга Тао, и с ужасающим ударом все его существо взлетело вверх, сильно ударившись о стену за столом, а затем снова было подпрыгнуто на землю. Интенсивная боль распространилась по каждому нерву, ощущение даже заставило его подозревать, что его грудь была похожа на кусок стекла, который упал на землю и разбился вдребезги!

"Доктор Нинг"? Нинг - а!" Сюя также издала жалкий крик, за которым последовал звук, когда ее тело что-то опрокинуло.

Сердце Нинг Тао пересекалось, но он не мог ее видеть.

Однако, у Нинг Тао был свой путь. Одно движение его ума, его глаза и нос мгновенно вошли в состояние глядя и чувствуя запах, и именно в этот момент он увидел два облака красочных ци, и бесчисленное множество запахов. То, что Ци был эквивалентен флуоресцентным присутствием, что позволило ему увидеть Линь Циньюй, который опрокинул экспериментальный инструмент и боролся за то, чтобы подняться с земли.

Он также видел человека, который подкрался к нему, и это была старая гвардия!

Старый гвардеец раньше не носил очков, но в то время был одет в них, и было очевидно, что именно очки помогали ему видеть в темноте этой вытянутой руки, которая не могла видеть пять пальцев.

Подобно тому, как глаза Нин Тао переместились на тело старика, старик внезапно взял прыжок, его сухое и тощее тело качнулось к вершине его, и правая нога старика также выбил в тот момент, и пушечное ядро, как правило, выстрелил в голову.

Это убивает людей. Это убивает людей.

Нинг Тао прокатился, чтобы избежать этого.

Бряк!

Ноги старика сильно приземлились на напольную плитку, а твердая керамическая напольная плитка треснула со стрелой, осколки пролетели!

"Ха!" В конце концов, из уст старика вышел звук, и он, очевидно, не ожидал, что Нинг Тао на самом деле уклонится от своей атаки в темноте, где он не мог видеть свои пять пальцев.

Нинг Тао катался по земле, заимствуя инерционную силу своего тела, чтобы подняться с земли. Он был также ошеломлен, он никогда не видел никого, кто мог бы топтать одной ногой бетонную плитку, уложенную на землю, чтобы знать, что этот удар был не более тысячи фунтов силы!

"Кто ты? Чего ты хочешь?"

"Ты меня видишь?" Старик сказал заостренным голосом.

Тем не менее, он не знал, что Нин Тао может не только видеть его, ци выпустили из своего тела, как красочный фонарь, не только Нин Тао может видеть его тело, но даже глаза, нос и даже несколько редких бороды на подбородке!

Нин Тао, однако, выбрал молчать, и так же, как старик звучал, чтобы попробовать, он также сознательно посмотрел влево и вправо, создавая иллюзию, что он не мог видеть и не был уверен.

Линь Цинъюй наконец-то встала с земли, как она гневно сказала: "Кто ты?". Ты не из нашей компании, и я предупреждаю тебя, тебе лучше не валять дурака, иначе я сейчас же позвоню в полицию!"

На самом деле она вытащила свой телефон и активировала его, флуоресценция, излучаемая экраном телефона, освещающим ее лицо.

"Ищу смерти!" Старик холодно хрюкнул и яростно распахнул правую руку.

"Берегись!" Нинг Тао воскликнул в изумлении.

Жаль, что опоздал на шаг.

Папа!

Сотовый телефон в руке Линь Цинъюй взорвался, и дротик проткнул его и застрял на ее правой груди.

"Ой!" Линь Цинъюй выпустила болезненный крик и прикрыла правую грудь, когда она упала на землю.

В следующую секунду после атаки, не дожидаясь, пока тело Линь Цин Юя упадет на землю, руки старика двинулись, и три дротика улетели в сторону Нин Тао в форме "Пин", почти не осталось времени, чтобы их уволить!

Нинг Тао уже давно наблюдал за движениями старика из угла глаза, его тело уже наклонялось в сторону, когда старик ударялся.

Динь-динь!

Все три дротика попали в стену, и полетели искры.

Не дожидаясь Нин Тао, чтобы стабилизировать свое тело, старик вдруг начал, его сухое и тощее тело было легким и быстрым, как летучая птица, и в мгновение ока он налетел на Нин Тао снова, и с качелями правой руки, его правый кулак взорвался в грудь Нин Тао, как пушечное ядро, звук его кулака и рука, трясущаяся о воздух был четко различимы!

С таким ударом, не говоря уже о человеческом теле, я боюсь, что даже массивную деревянную дверь придется пробить!

Но Нинг Тао не уклонился, а вместо этого нанес удар сверху.

В углах рта старика появился намек на презрение, и он, очевидно, не взял кулак Нин Тао в глаза.

Бряк!

Бряк!

Оба мужчины ударяются в грудь одновременно.

"Пуф!" Из рта Нин Тао вырвалось полное рта крови, и его тело снова взлетело с земли, бросив назад и опрокинув книжный шкаф, перед тем, как разбиться о землю.

Тело старика, однако, сделало всего два шага назад, легко уравновешиваясь вином.

"Парень, в тебе есть еще немного." Старик подошел к Нин Тао, его голос был холодным: "Жаль, ты все равно умрешь!"

В следующую секунду Нинг Тао встал с земли.

Старик был ошеломлен: "Ты действительно можешь встать?"

Нин Тао не говорил, его взгляд переместился на тело Лин Цин Ю. Тело Линь Цинъюя все еще было обернуто в облако красочного ци, уменьшенного, но не очень заметного. Он также слышал ее дыхание, которое тоже не было слабым, просто немного неупорядоченным. Он был мгновенно облегчен, что эти черты показали, что хотя Линь Цинь Юй был ранен, это не было смертельным и не было бы опасным для жизни на данный момент.

"Хватит бороться, тебя ударил мой разбитый камень, твои ребра в этот момент сломаны, по крайней мере, на три, твои внутренние органы кровоточат, и ты скоро умрешь от внутреннего кровотечения". Вызывай что-нибудь, и я причиню тебе боль". Старик говорил с выигрышной позицией и дразнящим тоном.

Нинг Тао холодно ворчал: "Не уверен, кто умрет, какие большие слова ты там говоришь?". Ты думаешь, что ты просвечиваешь, говоришь, что у меня три сломанных ребра и внутреннее кровотечение, у меня кончилась кровь твоей сестры!"

Старик опять ошеломился.

Дело не в том, что Нинг Тао не был ранен, а в том, что его раны быстро заживали. Его дух обладает "даром" исцеления, и чужую травму можно исправить за несколько минут, не говоря уже о собственном теле. Более того, его экстрасенсорная сила имела определенную оборонительную силу, которая могла уменьшить ущерб, который он получал. Он был естественным посредником между добром и злом, владельцем Небесной клиники, предлагал уникальную технику возделывания и практиковал уникальную черно-белую духовную силу.

Старик вышел из своего удивления и сделал еще один шаг навстречу Нин Тао: "Ты все еще в порядке после того, как был поражен моим Разбитым Каменным Кулаком, ты все еще первый, у тебя действительно есть какая-то способность, жаль, что ты не должен пробираться сквозь грязную воду, как бы ты ни боролся, ты все равно умрешь в моих руках!".

Нин Тао протянул руку помощи и вытер кровь из угла рта, холодно смеясь: "Я умер? Посмотри на свою грудь, прежде чем скажешь мне что-нибудь большое".

Старик посмотрел вниз, и его лицо внезапно изменилось при этом взгляде.

Над его правой грудью была проколота голубая серебряная игла, и серебряная игла дрожала, но он был бессмыслененен!

"Что это за игла?" Заметно изменилась аура старика.

Нинг Тао слабо сказала: "Небесная Игла".

"Скай Игла"? Никогда о таком не слышал!" Старик вдруг засмеялся: "Вот почему ты только что обменялся со мной ударами, ты можешь видеть меня, но притворяться, что нет, кажется, я тебя недооценил, ты очень хитрый, но если ты думаешь, что можешь напугать меня иглой, то ты очень ошибаешься!"

Нин Тао сказал: "Чем больше ты притворяешься, что тебе все равно, тем сильнее ты волнуешься. Я пришел сказать вам, что у меня яд на иголках, и этот яд только я могу вылечить, и вы скоро почувствуете зуд, и тогда ваша плоть и кровь будут некротизированы и, наконец, умрут".

Старик с презрением сказал: "Яд на игле"? Ты единственный, кто может это понять? Думаешь, ты снимаешь фильм о боевых искусствах?"

Нин Тао продолжил: "Хотите верьте, хотите нет, но я также хочу сказать вам, что если я воткну эту иглу вам в руку, то припадок произойдет через несколько часов, но я вонзаю вам нож в сердце, и, по моим подсчетам, припадок будет происходить быстрее". Если вы продолжите нападать на меня, чакра будет бежать слишком быстро, а припадки будут продолжаться еще дольше".

"Чушь собачья!"

Из угла рта Нинг Тао появился намек на смех: "Если ты все еще хочешь жить, то лучше будь вежлив сейчас, а то будешь страдать намного позже".

Правая рука старика внезапно покачалась, и из его правой руки выстрелила синяя ость.

Слишком быстро Нинг Тао уклонился, и синий ость остановилась на его лице, которое было заколото Небесной Иголкой в правую грудь старика.

Старик хладнокровно засмеялся: "Теперь, когда у тебя в голове своя ядовитая игла, что ты будешь делать?".

Нинг Тао протянул руку и вытащил Небесную иглу, затем засунул ее в карман своего костюма: "Скажи это, и можешь не верить, это бесполезно для меня, но полезно для тебя".

"Сукин сын! Ты обманываешь меня, как будто я трехлетняя?"

"Хочешь верь, хочешь нет".

Старик внезапно налетел на Нинг Тао, спринтующий в три шага и прыгающий в один прыжок, ястреб борется с зайцем!

Нин Тао увернулся в сторону, и старик передал его в сторону, книжный шкаф позади него разваливается на части во всех направлениях сразу!

"Иди к черту!" Старик ворчал с ревом, кружился и подметал ногу над талией Нинг Тао.

Нин Тао задушил ворчание, и его тело снова вылетело, под ним развалилась еще одна книжная полка, архивные материалы и книги на книжной полке упали на землю.

Этот старик, очевидно, был боевым художником, погруженным в боевые искусства на протяжении десятилетий, и он был не более чем стажером в медицинском училище, и его время, чтобы стать культиватором было настолько мало, что он едва мог приступить к работе. До этого, когда он когда-нибудь встречал настоящего боевого художника, как старик? Одно только боевое мастерство сделало его слабее на более чем одном уровне!

Однако, он сопротивлялся удару.

В следующую секунду после падения на землю Нинг Тао закатился с земли еще одним. Духовная сила уменьшила ущерб, Духовная сила исцелила, такая атака другие не могли сопротивляться сразу, но он мог сопротивляться десяткам атак!

"Ублюдок! Посмотрим, как долго ты продержишься!" Старик снова набросился на Нинг Тао, и кулак вонзился в грудь Нинг Тао.

Нинг Тао снова ударил.

Бряк!

Бряк!

Нинг Тао полетел и снова упал.

Старик отшатнулся на несколько шагов назад, прежде чем стабилизировать свою форму, с видом ужаса. Он десятилетиями занимался боевыми искусствами и был настолько хорош во Внутреннем семейном кулаке, что даже коляска была почти разобрана им так много, но его противник стоял перед ним снова и снова, как резиновый манекен!

Нин Тао встал от земли, глаза его замерзли: "Старик, прошло много времени с тех пор, как мое греховное тело так массировалось, приди еще раз, я хотел бы посмотреть, как долго ты еще можешь быть сильным!".

"Засранец, иди к черту!" Старик издал гневный рев и снова набросился на Нинг Тао.

Тем не менее, на этот раз, прежде чем он мог наброситься на тело Нин Тао, он вдруг остановился, и его правая рука также подсознательно поднята, чтобы закрыть рот сердца. В тот момент его глаза были полны удивления и страха.

Холодная улыбка появилась из угла рта Нин Тао: "Я же говорил, у меня яд на иголках, ты нападаешь на меня яростными движениями, и время удара будет быстро". После паузы его голос внезапно замерз и он заревел: "На колени! Скажи мне, кто ты и зачем ты здесь!"

"Ты не знаешь, с кем ты опять будешь иметь дело, и пожалеешь об этом." Старик оставил предложение и вдруг повернулся и бросился к двери офиса, его темп жуткий, и исчез в темноте в мгновение ока.

Нин Тао не гонялся и не мог гоняться, потому что Лин Цин Ю всё ещё лежал на земле.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0039: Конфиденциальные интервью по вопросам здоровья**

Глава 0039 Конфиденциальный разговор в ванной комнате Свет вернулся в экспериментальную зону и офис, и после закрытия электрический выключатель Ning Tao также нашел аптечку первой помощи. На этот раз он не принес свою маленькую аптечку, просто небесную иглу на всякий случай. Небесную иглу можно было использовать для исцеления больных и спасения людей, или для казни небесной иглы от злых болезней, чтобы наказать нечестивых, и теперь она стала обязательным атрибутом в его путешествиях.

Вернувшись в офис, Нин Тао помогла перевернутому дивану подняться, затем подобрала Линь Цинъю с пола и положила ее на диван. Ей в левую грудь вонзили дротик, но он был нанесен не очень глубоким ножом.

Дротик мерцает на свету, но он не бросается в глаза так же сильно, как объект, который попадает в него.

"Почему здесь больно?" У Нинга Тао были некоторые головные боли, но он быстро нашел причину, чтобы убедить себя: "Я врач, чего мне стыдиться?". Здоровье и жизнь пациента - это то, что имеет значение, ничто другое не имеет значения".

Врачи снимают одежду своих пациентов, это снимает их одежду?

Нин Тао взял бумажный резак и сначала простерилизовал его спиртом, а затем осторожно прорезал ткань вечернего платья Лин Цин Юя с помощью бумажного резака. Выявились полусферическая ткань телесного цвета и губчатая чашка, а дротик застрял прямо на чашке, в плоть немного, не слишком сильно пострадал.

К счастью, телефон заблокировал большую часть удара, а затем ее бюстгальтер действовал как "бомбоубежище", снова компенсируя часть удара для нее, в противном случае ее жизнь была бы потеряна.

Сделав глубокий вдох, Нин Тао протянул руку и схватил конец дротика, затем упомянул его вверх.

Стрела отделилась от раны, и из раны вытек поток крови. Ярко-красная кровь, нефритово-белая кожа, сама по себе демоническая и движущаяся картина.

"Хмм!" Боль стимулировала Линь Цин Юй внезапно пришла в себя, и когда она увидела Нин Тао, она подсознательно сказала: "Где этот старик?".

Нинг Тао сказал: "Не нервничай, старик сбежал, теперь ты в безопасности, просто лежи спокойно, пока я лечу твои раны".

Линь Цинъю вдруг поняла что-то и села с дивана с нажимом рук, ее глаза движутся к ее груди в процессе. Секундой позже из ее рта доносился крик "А".

Нинг Тао испугалась этого дельфинского звука и уронила дротик в руку.

Глаза Линь Цинъю были притянуты к хрустящему звуку и приземлились на дротик, который был запятнан ее кровью.

Нинг Тао сказал: "Не нервничай, я исцеляю тебя". Ты ляжешь, твоя рана все еще кровоточит, и я позабочусь об этом за тебя".

Это было нормально для него, чтобы не говорить так, он так сказал, и Линь Цинъюй вместо этого сел с дивана, ее два больших, темных глаза смотрели прямо на Нин Тао.

Нин Тао жестко сказал: "Твоя рана все еще кровоточит и о ней нужно позаботиться, ты сам ее снимешь или я тебе помогу"?

"Насколько глубокий галстук?"

"Не глубоко". Нинг Тао сказал.

Линь Цин Юй сказал: "Потом ты покажешь мне, как это делается, я сам это сделаю, ты повернешься и не будешь на меня смотреть".

Нинг Тао на мгновение подумал: "Ну, рана не глубокая, ты сам с ней справишься". Он повернулся и ждал, пока Линь Цинъю спросит его, как у него дела.

"Это дротик на яде?" Голос Линь Цинюя прозвучал.

Нин Тао любопытно спросил: "Почему ты спрашиваешь об этом?"

"Я смотрю на сюжет, разыгрываемый в фильме, эти боевые художники любят отравлять дротики, буду ли я, дротики во мне, отравлен?"

Нин Тао последовал за ним и взял дротик, который упал на землю, подойдя к носу и нюхая его дважды. Раньше он не чувствовал запаха токсинов на дротиках, но беспокойство Линь Цинь Юя заставило его также беспокоиться, так что он должен был убедиться снова.

"Что делать, если он токсичен?" Линь Цинъю снова напряглась.

Нин Тао спросил риторически: "Как все прошло в фильме?"

Образ боевого художника, высасывающего ядовитую кровь ртом, внезапно пришел в голову Линь Цинъюй, и ее лицо мгновенно стало в основном красным: "Действительно, действительно ядовит?

Нинг Тао посмеялся: "Не волнуйся, яда нет".

Нинг Тао сменил тему: "Вы развязываете ваш... хм, затем ватный шарик погружается в спирт для очистки раны, затем приклеиваете к ране ватный тампон и просто фиксируете его с помощью ленты".

Шуршащий звук доносился сзади, за ним следовали стоны скрежещённых зубов, чтобы сдержать боль.

Нинг Тао несколько не мог контролировать свой разум, чтобы представить себе сцену позади него, странная мысль также пузырилась в процессе: "Если бы я только что сказал, что дротики токсичны, она бы........."

Он не осмелился подумать, немного усердно.

Тем не менее, это просто аспект мужской фантазии, инстинктивная реакция. Реалистично, он бы никогда так не поступил.

Через некоторое время Линь Цинъюй сказал: "Доктор Нин, не могли бы вы одолжить мне ваш костюмный пиджак?"

Нин Тао снял пиджак и повернулся, чтобы отдать его Лин Цин Ю.

"Ой!" Линь Цинъю выпустила испуганный крик и в панике повернулась к ней спиной и сказала: "Ты, ты повернись!".

"Простите, простите, я ничего не видел". Нин Тао бросил костюм на диван и после этого тоже повернулся.

Линь ЦинЮй надела пиджак и подошла к Нин Тао: "Что нам теперь делать?".

Нин Тао сказал: "Вызовите полицию, сейчас в этой ситуации ты и твой брат в опасности, даже твои родители станут мишенью для другой стороны".

Линь Цинъюй не сразу откликнулась на предложение Нин Тао, она выглядела немного нерешительно.

Нин Тао продолжил: "Вызов полиции может иметь определенное влияние на Blueprint биотехнологии, но то, что теряется, это деньги, как использовать больше денег, если вы потеряете свою жизнь? Более того, то, что изучает твой брат, очень деликатно, можно даже сказать, опасно, или есть такой могущественный человек, который схватит его. Если то, что изучает твой брат - неконституционно, то ты бы совершил самообвиняющий поступок, позвонив сейчас в полицию. Но если к двери приходят сами полицейские, то это совсем другая история".

Линь Цин Юй на мгновение замолчала, прежде чем открыла рот и сказала: "Хорошо, я вызову полицию".

Полчаса назад прибыла группа полицейских во главе с шефом Ву Вэньбо, который ранее помогал Нин Тао освободиться перед рестораном. Конечно, был Цзян Хао, но Цзян Хао просто смешивался в толпе в своей обычной полицейской форме. Очевидно, она не хотела, чтобы Линь Цин Юй знала ее истинную личность, и Нин Тао не взял на себя инициативу, чтобы поздороваться с ней.

В офисе Линь Цинхуа У Вэньбо лично дал показания Линь Цинью.

Нин Тао стоял за дверью и ждал, размышляя в своем сердце, когда горячий картофель в кармане брюк должен быть отдан Цзян Хао.

Цзян Хао подошел к ванной.

Нинг Тао колебался идти с ней, но потом добавил, что знает, что если она действительно хочет пойти в туалет, то ему стыдно идти с ней. Но как только он колебался, Цзян Хао оглянулся на него и подмигнул. Это был очевидный намек, что он также следовал в направлении ванной комнаты.

Цзян Хао сделал паузу перед раковиной и притворился, что моет руки: "Нашёл что-нибудь"?

Нин Тао также стоял перед раковиной, притворяясь, что моет руки: "Я нашёл ещё один кусок глины и капсулу..."

Не успел он закончить, как Цзян Хао прервал его: "Пойдем со мной". Потом она пошла прямо в женский туалет.

Нин Тао замер на месте и подсознательно посмотрел на дверь мужского туалета рядом с ним. Тогда он задался вопросом, даже ради секретности, она может полностью зайти в мужской туалет ах, зачем ей заходить в женский туалет?

"Ага!" Звук кашля Цзян Хао внезапно прозвучал из женского туалета.

Нин Тао горько засмеялся и похоронил голову, когда заходил в женский туалет.

Цзян Хао с тревогой сказал: "Поторопись и покажи мне что-нибудь".

Нин Тао сказал, когда вытаскивал что-то: "Зачем ты попросил меня войти? Это женский туалет".

Цзян Хао сказал: "Разве ты не видишь камеру наблюдения в проходе? Этого достаточно, чтобы сделать снимок раковины. Эта штука очень чувствительна, и моя личность не может быть раскрыта, так что будьте осторожны".

Нин Тао не обратил никакого внимания на камеры безопасности, но Цзян Хао объяснил, что он также почувствовал облегчение, поэтому он передал Цзян Хао зеленую "глину", взятую с картины. На этот раз он все равно сделал простую утилизацию и упаковал ее в пластиковый пакет.

"Где капсула?" Цзян спросил с первого взгляда.

"В глине", - сказал Нинг Тао.

Цзян Хао открыл пластиковый пакет и, казалось, хотел вытащить зеленую "глину" и сломать ее, чтобы увидеть капсулу внутри.

Нин Тао поспешил остановить ее: "Не трогай, мы даже не знаем, что это такое, но Лин Цинхуа подхватил эту странную болезнь."

Цзян Хао только тогда отказалась от импульсивных мыслей в сердце, как она сказала: "То, что Вы передали мне в прошлый раз, когда я уже передала людям из Академии наук, я верю, что результаты скоро выйдут наружу". Наверное, в этой электронике хранится какой-то секрет, лекарство, которое вы нашли на этот раз, очень важно, возможно, это результат проекта Линь Цинхуа "Поиск предков".

Нин Тао сказал: "У меня не было возможности поговорить с тобой сейчас, скажу я тебе сейчас, я встретил старого охранника, когда приехал сюда с Линь Цинь Юя, сначала я его не подозревал, но когда я нашёл эту штуку, он внезапно отключил здесь электричество и напал на меня и Линь Цинь Юя".

"Ты ранен?" В связи с ее личностью и миссией, самое главное для нее должна быть информация о старике, но то, что вышло из ее уст было слово, вызывающее озабоченность Нин Тао.

"Это всего лишь небольшая травма, она сбилась с пути".

"Все в порядке, мне очень жаль, я должен был защитить вас хорошо, но потом я волновался, что меня найдут и напугал змею, так что..." Цзян Хао сердце было все еще немного подавлено, когда она попросила Нин Тао о помощи, она сказала Нин Тао, что не будет никакой опасности и будет защищать его личную безопасность, но первое действие поставило Нин Тао в опасную ситуацию.

Нинг Тао засмеялся: "Почему ты так вежлив со мной? Я не знаю, работал ли мониторинг в то время, вы идете и расследовать, самое главное, чтобы поймать этого парня как можно скорее, он настоящий мастер боевых искусств, он более опасен, чем этот свирепый брат".

Цзян Хао кивнул: "Давай выйдем".

Когда Нин Тао проследил за Цзян Хао из женского туалета и вернулся к двери офиса Линь Цинь Хуа, вдруг подбежал полицейский и нервно сказал: "Бюро Ву, новая ситуация!".

Ву Вэньбо, который делал записи в своем кабинете, остановил ручку: "Что происходит?"

Полицейский сказал: "Мы нашли четыре трупа на травяном поле за лабораторией! Трое трупов были одеты в форму охранников, а на одном из трупов была снята одежда".

Взгляд Ву Вэньбо сместился в сторону Цзян Хао, который стоял в дверном проеме.

Цзян Хао слабо кивнул.

Тогда Ву Вэньбо сказал: "Сначала идите вдвоем, чтобы запечатать место преступления, а я попрошу судмедэксперта приехать и посмотреть".

Цзян Хао последовал за полицейским и повернулся, чтобы уйти, глядя на Нин Тао, как он потер плечи с ним.

Нин Тао прекрасно понимал и следовал за Цзян.

Линь Цинъю, казалось, хотела позвать Нин Тао, но она только шевельнула губами и ничего не сказала.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0040: Значит, это духовная земля.**

0040 Глава 0040 Оказалось, что это духовная земля. В поле на склоне горы, засаженном лекарственными травами, лежат четыре трупа, все молодые, ни один из мертвых не старше тридцати лет. Один из умерших, с которого снимали одежду, был примерно того же размера, что и старик, и нетрудно было предположить, что именно старик убил четырех охранников, а затем снял одежду с этого умершего и замаскировался под охранника.

"Это убийца должен был прийти в поисках чего-то, он, кажется, не ожидал меня и Линь Цинсу прийти, он шел навстречу мне и Линь Цинсу в то время, предположительно с намерением убить меня и Линь Цинсу, а также, но после того, как услышал Линь Цинсу раскрыть свою личность, он изменил свое внимание и ждал, пока я нашел вещь, спрятанную в картине, прежде чем выключить электрический выключатель, и только тогда он ударил по мне и Линь Цинсу.". Нин Тао рассказал свой анализ Цзян Хао.

Цзян Хао слегка запер свои брови: "Тот Цю Ман, который похитил Су Я и старик, который появился здесь сегодня вечером, не должен быть до конца".

Сердце Нин Тао было наполнено изумлением и любопытством: "Вы хотите сказать, что кто-то другой смотрит на то, что изучает Линь Цинхуа? И кто это?"

Цзян Хао сказал: "Я не знаю, я еще не получил никакой информации". Я сообщу о том, что произошло сегодня вечером, серьезность этого инцидента выходит за рамки моего воображения. Пока сверху не придет четкий приказ, я хочу, чтобы вы продолжали помогать мне, не так ли?"

Нинг Тао кивнул головой, вроде как согласился. События развивались до такой степени, что для него было очевидно невозможно попытаться их вытащить. Он использовал свой нос, чтобы найти две глыбы зеленой "глины" и то, что было спрятано в глине, будет Цю Ман и силы позади него, и старик и силы позади него сегодня вечером, сделать вид, что ничего не случилось?

Лучший способ справиться с врагом - выкорчевать их.

Нос и глаза Нинг Тао тихо впали в состояние нюхания и взгляда.

На телах этих четырех трупов больше не было красочного ци, и это представляло собой первозданное погодное поле жизни, которое было только у живых. Смерть человека на самом деле ничем не отличается от грязи и камней на земле, больше не движется, не издает звука, не осталось ничего, что принадлежало бы жизни.

Нет предыдущего погодного поля, которое символизировало бы жизнь, но есть запах. Нин Тао быстро уловил запах, оставленный стариком, простирающийся от этого лекарственного поля в направлении вершины горы. Это открытие дало ему импульсивную мысль следовать за запахом старика, проследить и поймать старика!

"О чем ты думал?" Наблюдательная сила Цзян Хао была очень сильна.

"Ничего страшного, просто... немного поразмыслить в глубине души, наверное." Нинг Тао сказал, подавляя импульс в его сердце.

Если бы здесь был только один человек, он бы действительно сделал это, но с Цзян Хао на его стороне, как он собирался объяснить ей, что его нос может зацепиться за аромат старика, как нос собаки, и выследить его? Может быть, если Цзян Хао упомянул одно предложение в докладе, то он может стать экспериментальной мышью в стране.

Однако теперь он не волновался, что старик может куда-нибудь сбежать и получить удар своей Небесной Иглой Злой Болезни, поэтому он не верил, что старик не вернется за ним.

"У Лин Цин Ю есть дротик в груди, ты ведь разобрался с ее раной, так?" Цзян Хао задал другой вопрос.

Неужели слишком сложно сменить тему? Нинг Тао сказала несколько неловко: "Нет, это она справилась с этим".

"Правда?" У Цзян Хао было лицо неверие.

Нинг Тао пожал плечами. Зачем мне тебе врать? А почему ты спрашиваешь?"

"Ничего страшного, если ты вернешься, тебе не очень-то поможет остаться здесь." Цзян Хао сказал.

"Тогда я вернусь". Нинг Тао повернул, чтобы уйти.

Вернувшись в лабораторию, Ву Вэньбо уже закончил делать заметки для Лин Цин Яо. Чуть позже полиция собиралась отправить ее в больницу для дальнейшего обследования, но она не захотела ехать, и Нин Тао убедил ее. Он не мог видеть, с какими ранами она имела дело самостоятельно, но мог думать, что это будет нехорошо, и он не был хорош в обращении с ними для нее, так что поездка в больницу была бы решением.

После этого Нин Тао также вернулся в город на полицейской машине, и, попрощавшись с Цзян Хао, сам вернулся в клинику Тяньвай.

Клиника за пределами неба тихая, черная и белая в горшочке добра и зла переплетаются, у меня есть ты, у тебя есть я, и не будет разлуки.

Двери "Библиотеки заклинаний Сутры" и "Библиотеки оборудования Эликсир" на левой и правой стенах были плотно закрыты, поэтому было невозможно увидеть, что находится внутри, и открыть их.

Клиника стара как всегда, и Нинг Тао чувствует себя немного "как дома".

Нин Тао открыл маленькую аптечку, вытащил из нее оставшийся кусочек голубой "глины" и положил на стол.

Зеленая "глина", которую он снял, была размером с большой палец, а под подсветкой семизвездочной лампы в клинике она выглядела как незрелый виноград по цвету и форме.

Цзян Хао сказал, что он отправил эту зеленую "глину" в Академию наук для анализа и исследований, но даже если бы результаты были доступны, Цзян Хао, вероятно, не сказал бы ему из-за правил конфиденциальности. Это одна из причин, по которой он держал немного зеленой "глины", и еще одна причина, по которой это ассоциировалось с Новым Демоном.

Нин Тао также вытащил Бамбуковую книгу счетов Небесной внешней клиники, он размышлял в своем сердце: "В Бамбуковой книге счетов сказано, что Линь Цинхуа - это Новый Демон, эта вещь связана с Линь Цинхуа, то есть, она связана с Новым Демоном, интересно, может ли Бамбуковая книга счетов раскрыть ее секрет?

Нин Тао открыл бамбуковый эскиз бухгалтерской книги, и на нем появился баланс счета клиники Тяньвай. Через несколько секунд баланс счета исчез, как и черная линия.

Сердце Нин Тао было любопытно и на мгновение задумалось и угадало причину: "Эта черная линия - злые мысли, которые были у меня в сердце, и я ударил ножом Цзоу Юлинь, чтобы получить злые мысли и грехи, и я спас Су Я, а это значит, что я сделал доброе дело и получил добрые мысли заслуги". Одна плохая вещь, одна хорошая вещь, заслуга превыше заслуг. Сегодня вечером я заколол того старика злой болезнью Небесной Иглы, но у меня не было злых мыслей в сердце, это был тот, кто хотел меня убить, я сопротивлялся в самообороне, так что я не получил греха от злых мыслей".

У небес есть глаз, человек делает это, и небеса смотрят.

Новейшее предприятие компании - "Нью-Йорк Таймс", а самое новое - "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс" и "Нью-Йорк Таймс", "Нью-Йорк Таймс".

После этого Нин Тао поместил зеленую "глину" на бамбуковый ноутбук.

Через несколько секунд внезапно появилось содержание Бамбуковой книги счетов: духовная почва, почва, обладающая духовностью, почва, необходимая для возделывания духовных растений.

Нинг Тао был поражен в своем сердце, "Дух Земли"? Разве это не почва в тех сказочных романах, которые возделывают долины духа, материалы для духа и тому подобное? В бухгалтерской книге "Бамбук" говорится, что это необходимая почва для возделывания духовных растений, и это, очевидно, духовная почва, описанная в тех сказочных романах. Но в этих сказочных романах духовная земля доступна только в Бессмертном царстве, и даже в Бессмертном царстве она очень ценна. Кажется, что даже если я потеряю деньги, я должен вылечить Линь Цинь Хуа, потому что только он может дать мне ответ".

Исчезло содержимое бамбукового эскиза бухгалтерской книги.

Он может раскрыть секреты определенных вещей и сыграть роль "Энциклопедии культивирования Bamboo iPad", что, несомненно, является благословением для Нин Тао, начинающего Культиватора.

Нин Тао положил духовную глину в фарфоровую вазу в клинике, а затем положил бамбуковый набросок бухгалтерской книги в маленький ящик для лекарств. Собрав вещи, он пришел в Добрый и Злой Трипод и сел со скрещенными ногами, чтобы практиковать свою духовную силу.

Метод культивирования для новичков, снова и снова.............

Нин Тао забыл время, и к тому времени, как он его закончил, было уже почти 4 часа утра. Вместо того, чтобы чувствовать себя наполовину уставшим, после ночи тренировки он был в состоянии свежего духа. Что сделало его еще более счастливым, так это то, что он ясно чувствовал, что его духовная сила снова стала сильнее, и, вероятно, именно поэтому он был настолько слаб, что можно было почувствовать небольшое улучшение.

После тренировки своих мышц на некоторое время, в голове Нин Тао вдруг всплыла мысль: "Это необычное время, разве я не должен пойти в приют "Солнечный свет"?

Он оставил в комнате Сюи кровавый замок, чтобы защитить Сюю и находящихся там детей, в дополнение к удобству приходить и уходить.

Двигая глаза к стене, Нин Тао быстро нашел образец кровяного замка, идентичный тому, который он нарисовал в комнате Су Я. Он схватил ключ от клиники, который висел у него на шее, и вставил его в кровяной замок, а затем слегка повернул.

Узор кровяного замка внезапно распространился, и каменные стены исчезли, как горящая бумага, открыв темно-черную дыру.

Нин Тао потерял первоначальную нервозность и сделал шаг в дверь удобства. Через секунду или две темноты он увидел знакомое ему зрелище, простой шкаф для одежды, простую деревянную кровать и маленький столик, который был комнатой Суи.

Суя лежала в постели и спала.

Нин Тао вышел из-за стены и переступил через прикроватную тумбочку, приземлившись на кровать Су Я. Его взгляд неизбежно упал на Сую, а потом все пошло наперекосяк.

В этой комнате нет ни кондиционера, ни даже электрического вентилятора. В Маунтин Сити, как известно, было жарко даже ночью, поэтому Суя не накрывала одеяло, а на ней была только пара брюк, бюстгальтер, чтобы покрыть важные части, и это все равно была такая ткань, которая была жалко маленькая.....

Нин Тао несколько неловко сдвинулся с места, на цыпочках подойдя к окну, ему захотелось взглянуть на парадный двор приюта.

В это время из уст Су Я внезапно появилась фраза: "Спаси меня, спаси меня... Я не хочу умирать..........".

Нин Тао остановился на своем пути, и его глаза вернулись к Су Я.

Еще одна фраза, пузырящаяся изо рта Су Я, ''Нин Тао, почему ты так добр ко мне? Почему... ты идиот..."

Нинг Тао был настолько зол и забавен, что в глубине души тайно сказал: "Мечтаешь ругать меня? Я очень хочу отшлепать тебя!"

Как эта мысль промелькнула у него в голове, он замер на мгновение, как у него могли быть такие неприятные мысли? Ответ был на самом деле прямо перед его глазами, и это было, как если бы его видение было засосано магнитом, который был персиковидный магнит, обернутый в скудной ткани.

Внезапно за окном раздался звук тяжелого предмета, разбивающегося о землю.

Взгляд Нин Тао покинул тело Су Я и снова переместился к окну.

За окном находилась задняя стена Солнечного приюта, которая стояла в темноте, черной и нечитаемой.

Ка-чау!

Звук топтания плитки внезапно снова раздался из темного угла.

Нин Тао сразу понял, что происходит, и с тире нырнул под стену рядом с окном.

На кровати, Су Я вдруг открыла глаза, и направление ее взгляда было направлено именно туда, где Нин Тао был. Вместо того, чтобы видеть кого-либо за окном, она увидела фигуру Нинг Тао, который прятался под стеной. В тот момент она хотела открыть рот и кричать, не зная, почему она снова передумала, осторожно выползла из постели, а затем нарисовала кухонный нож из-под подушки и на цыпочках по направлению к Нин Тао.

Нинг Тао, похоже, не заметил ситуацию позади него и все равно тихим голосом выглянул в окно.

Су Я шаг за шагом подошла к Нин Тао, и вертолёт в её руке был тихо поднят......

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0041: Злое лицо и кровь**

0041 Глава Плохое лицо Кровавое Окна были темными, и ночной ветер шелестал на вершинах деревьев. Звук маскировал множество тонких звуков, среди которых был и звук шагов Сюи.

Су Я наконец-то пришла к телу Нин Тао, и поднятый вертолет был также заштукатурен в сторону шеи Нин Тао.

Нин Тао внезапно повернулся и схватил правое запястье Су Я, которое держало вертолет, а затем дёрнул её в свои объятия твёрдым дёрном. Не дожидаясь крика Суи, его левая рука была у нее во рту. Как раз в этот момент он подошел к Су Я и прошептал: "Это я, не издавай ни звука".

Суятен замер на месте, в растерянности слов. Хотя она не могла ясно видеть лицо Нинг Тао, она могла узнать голос Нинг Тао. Она не могла понять, почему Нинг Тао появился в ее комнате посреди ночи. Одинокие мужчины и женщины, поздние ночи и запах самцов - все это заставляло ее нервничать, и она не могла удержаться от смехотворных догадок, которые пузырились в ее собственной голове.

Но именно в этот деликатный и напряженный момент за окном внезапно появился мужчина. Он заглянул внутрь дома, затем просунул зигзаг через щель в середине окна. Проволока на молнии заканчивалась петлей, и как только она входила, она прикреплялась к защелке окна.

ЩЕЛКНИ.

Мягким щелчком мыши защелка окна была приподнята Zas.

Мужчина за окном приподнял руку к окну и осторожно вытащил окно наружу.

Лицо человека во тьме было очень расплывчатым, но в глазах Нинг Тао это было ясно. В состоянии телескопа лицо человека за окном было ясным, как светящийся фонарь, это был тот самый Цю Мэн!

Нетрудно догадаться, что после потери заложника Цю Ман снова использует тот же трюк, чтобы найти Су Я в качестве виновника.

Су Я внезапно напряглась, и ее рука, держащая вертолет, не могла не дрогнуть.

Нин Тао вытащил вертолет из руки Су Я и держал его в руках.

Это действие Нин Тао, что Су Я, которая все еще была в объятиях Нин Тао, получила немного безопасности, и ее напряженные нервы немного расслабились.

Нин Тао схватил вертолет и мягко оттолкнул Су Я. Он прижал спину к стене рядом с окном и немного приподнял вертолет в правой руке.

Рука медленно выглядывала в окно, держа заряженный глушитель. посуда из пистолета.

У него пистолет!

В сцене с песком "Красной Звезды" Цзян Хао сказал Нин Тао, что если у другой стороны есть пистолет, что ему делать? В то время Нин Тао не ответил на этот вопрос, но теперь он дал ответ своими фактическими действиями. В следующую секунду правая рука Цю Манга, державшего вертолет, вошла снаружи окна, его правая рука, державшая вертолет, вошла сверху вниз, сильно ударив вниз!

Ка-чау!

Звук удара лезвия по кости внезапно родился, кровь брызнула!

"А-" Цю Ман выпустил жалкий крик, яростно втянув правую руку, которая протянулась в окно, но его правая рука уже была отрезана запястьем Нин Тао Ци!

Нин Тао выпрыгнул из-под стены, прыгнул вверх, его тело прошло сквозь окно, его тело еще в воздухе, его правая нога уже вышла, удар по груди Цю Мэна, который только что сделал два шага назад.

Бряк!

Тело Цю Манга взлетело с земли, сильно ударившись о верхнюю часть кирпичной стены позади него, перед тем, как быть отскокшим на землю.

Нин Тао шагнул вперед и снова поднял в руке вертолет, жестоко упав.

"Нет..." Редкий профессиональный убийца, который убивал, не моргнув глазом, в это время Цю Ман также был шокирован беспощадностью Нин Тао, прилив страха, как правило, поражает каждый нерв.

Ка-чау!

Вертолёт в руке Нин Тао жестоко порезал колено левой ноги Цю Манга, а острым лезвием колено Цю Манга было расколото живьём, белые кости, выходящие из тонкой кожи колена, вместе с всплесками крови и костных отбросов, шокирующе поразили глаз!

Хотя Су Я, гнавшаяся за окном, видела Нин Тао и Цю Мэна, в темноте она могла видеть только смутную фигуру, не видя темной стороны Нин Тао. Также повезло, что в предрассветную темноту она не могла четко видеть в данный момент, иначе она бы упала в обморок в страхе, если бы увидела эту проклятую сцену!

С этим порезом Цю Ман прямо вырубился.

"Доктор Нинг, вы в порядке?" Голос Суи, тревожный, нервный, страшный.

"Я в порядке, его покорили". Нинг Тао сказал.

"Я, я включу свет." Сьюя сказала.

"Не включай свет, просто оставайся в доме". Нинг Тао сказал.

Нинг Тао ругал: "Делай, что я говорю!"

Сьюя была ошеломлена и закрыла рот. В этот момент Нинг Тао была похожа на изменившегося человека, заставляя ее чувствовать себя напуганной.

Нинг Тао также мог ясно чувствовать изменения в себе, и он знал, что это было причиной пробуждения злой стороны себя как посредника между добром и злом. Чувство кризиса и запах крови легче всего пробудили в нем корень злого духа, который он не мог контролировать, так как он должен был быть наполовину частью его.

Подобно тому, как Су Я замерз, Нин Тао вернулся к окну, набил ноги и протянул руку, чтобы поднять сломанную руку, которая упала у подножия окна.

Сломанная рука Цю Манга все еще держала пистолет в руках и не отпускала.

Но как раз в это время Су Я внезапно сделала шаг вперед к тумбочке и протянула руку, чтобы нажать на выключатель.

Она никогда не была послушной, хорошей девочкой.

Снежный свет рассеял тьму, и в ней негде было спрятаться.

Кровь, сломанная рука и безымянный Нин Тао, который держал сломанную руку, - все это было заколото в глаза Су Я, как ножом.

"А!" Сюя закричала и упала на землю в темноте на глазах.

Нин Тао вздохнул: "Я же говорил тебе не включать свет, ты должен был включить свет, теперь ты доволен"?

Эта внезапная ситуация также заставила Нин Тао передумать, он собирался отвезти обморока Цю Мана в комнату, где останавливался Дэн Чжоу, чтобы остановить кровотечение, а затем допросить и связаться с Цзян Хао. Теперь, когда все было хорошо, Су Я упал в обморок, ему не нужно было приводить Цю Мана в комнату, где остановился Динь Чжоу, у него был новый план.

Нин Тао взял без сознания Цю Мэна и выбросил его прямо из окна, пока он тоже не вернулся в комнату. Он поднял упавшую в обморок Сую и положил ее обратно на кровать, все еще укрывая ее одеялами. Наконец, он открыл окровавленный замок за прикроватной тумбочкой и вернул потерявшего сознание Цю Манга обратно в Небесную клинику вместе со сломанным запястьем и пистолетом.

Как только Цюй Фэн прибыл в клинику, Трипод Добра и Зла внезапно проявил вид гнева, "гнев" был ещё сильнее, чем когда Цзян Илун впервые пришёл! Только из этого можно было сделать вывод, что этот Цю Ман был тяжелее злых мыслей и грехов Цзян Илуна!

Нин Тао положил Цю Манга на землю, а затем быстро остановил кровотечение, запечатав вены раны Небесной иглой и Духовной Силой.

Духовная сила также оказала определенное исцеляющее воздействие на Циу Манга, и вскоре на его лице появился цвет крови.

Нин Тао взял Бамбуковую книгу счетов из маленькой коробки с лекарствами, а затем поместил ее в единственную оставшуюся левую руку Цю Манга.

В первый раз, когда я был в середине процесса ожидания диагноза из Бамбуковой книги, сердце Нин Тао темно размышлял: "Я ударил ножом этого старика с небесной иглой злой болезни, Бамбуковая книга даже не дала мне запись о злых мыслях и грехах, в эту ночь Цю Мэн также имел злые мысли в уме и вломился в комнату Су Я с пистолетом, я также защищался, никаких субъективных злых мыслей, я не знаю, если Бамбуковая книга даст диагноз, потому что по этой причине может прописать контракт"?

Если так, то это еще один большой злой грех!

Через несколько секунд Нин Тао взял бамбуковый блокнот, открыл его, переместил глаза и посмотрел на него, и весь его человек замер на месте.

Из бамбукового эскиза бухгалтерской книги вышла простая фраза: нет Небесного Дао, нет рецепта.

Настроение Нин Тао внезапно подавленное, несколько секунд назад он был полон надежды, что это "большой бизнес", он даже теоретически анализировал результаты, у него нет субъективных злых мыслей, поэтому он должен быть в состоянии написать рецептурный контракт, сделать много злых мыслей и грехов, но не ожидал, что это "не небесный путь, не рецепт".

"Нон-Тьен Тао, без рецепта?" В углу рта Нинг Тао появилась горькая улыбка: "Могу сказать, что понимаю, я - хозяин Небесной внешней клиники, и я лично участвую в этом, даже если нет субъективных злых мыслей, это не считается, как бы велики ни были злые мысли и грехи в теле другой стороны, они не могут прописать подвиг, потому что я - только исполнитель Небесного Дао, но я не могу его олицетворять".

На самом деле, просто думать о том, что случилось с Ченом Пиндао в результате этого не может быть более нормальным. Если этот метод "жульничества" возможен, как Чен Пиндао может быть настолько сильным, что он все еще беспокоится о том, чтобы заработать достаточно ренты? Если бы добрая и злая арендная плата Небесной зарубежной клиники была действительно настолько прибыльной, боюсь, что Чен Пингдао не пошел бы на столько, чтобы заманить его подписать контракт о приобретении клиники.

В этот момент из горла Цю Мэна доносился стон.

Нин Тао последовал за ним и собрал свои мысли, схватил тряпку, используемую для уборки, и прикрыл глаза Цю Мэна, затем снова обернул тряпку вокруг себя и завязал узел на затылке, не позволяя ему легко избавиться от нее или развязать ее.

Прикрыв глаза Цю Фэна, Нин Тао надавил на человеческую среднюю точку Цю Фэна.

"Хмм!" Цю Ман проснулся, потому что ничего не видел, он подсознательно поднял руку, чтобы раскрыть тряпку, закрывающую глаза, но при таком подъеме, от того, что его сломанное запястье коснулось тряпки, появилась острая боль, и он понял, что его правая рука была отрублена тем же запястьем!

Нинг Тао холодно сказал: "Будь честен со мной, или я снова отрежу тебе другую руку".

"Это ты!" Цю Ман услышал голос Нин Тао, и, толкнув левую руку к земле, а конечность талии - вверх, он с грохотом сел с земли.

Но, не дожидаясь, пока он сделает еще один ход, Нин Тао пнул его в грудь одним ударом.

Бряк!

Спина Цю Мэна сильно ударилась о землю, а сильный шок и боль чуть не заставили его снова потерять сознание. Тем не менее, он не сдался, он все еще хотел встать, но казалось, что момент только что израсходовал мало сил, которые у него остались, но он не мог встать снова. Тем не менее, он истек кровью так много и все же удалось сидеть все сразу, что было довольно впечатляющим.

Нин Тао отошел на шаг и поставил ногу на единственную оставшуюся левую руку Цю Мана.

"Фу! Фу!" Цю Ман страдал от сильной боли и сделал большой вдох, но сдерживался от криков от боли.

Нин Тао холодно сказал: "У меня к тебе несколько вопросов, ответь мне честно, если ты осмелишься меня обмануть, я сделаю твою жизнь хуже, чем смерть"!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0042 Глава 1000 точек повреждения.**

0042 Глава Тысяча Точек Взрыва Ущерб Цю Ман открыл свой рот и выплюнул полные крови рты на землю: "Я, Цю Ман, никогда не был обжорой для наказания, просто приходите, если у вас есть какие-то средства, чтобы пытать людей!

Нин Тао ударяет ногой в талию Цю Мэна.

Цю Ман задушил ворчание и переместил свое тело в сторону на две позиции. Но на этот раз он действовал жестко, скрипел зубами и не кричал, а тем более открывал рот, умоляя о пощаде.

Нин Тао принес нож, который перерезал травы, прижал его к шее Цю Манга и злобно сказал: "Ты веришь, что я убью тебя?".

Цю Мэн сдерживал боль, его голос был подавлен: "Вы врач, а не убийца, готовы ли вы совершить преступление за убийство такого человека, как я? Не ври!"

Нин Тао был немного неуправляем, действительно, он бы не убил Цю Манга, несмотря ни на что, потому что это было что-то, что было противозаконно. Цю Ман - преступник, но теперь, когда он арестован, даже если он не предпримет никаких действий, судья вынесет Цю Мангу смертный приговор, зачем ему самому принимать меры? Однако, если пытки продолжатся, Цю Ман уже сломал руку, а колено его левой ноги также повреждено, то дальнейшие пытки, скорее всего, приведут к его смерти здесь, в то время он не сможет объяснить.

Подобно тому, как у Нин Тао тайно болела голова, Цю Ман кричал: "Я, Цю Ман, сегодня попал в твои руки, но если ты думаешь, что это конец, то ты очень ошибаешься! Они убьют тебя, и ты не сбежишь!"

"Кто они?"

"Я просто не умру, чтобы сказать тебе!"

Вдруг Нин Тао вспомнил кое-что, и рука обыскала тело Цю Мэна. Но у Цю Мэна было всего несколько сотен долларов наличными, ни мобильного, ни бумажника.

Цю Мэн холодно ворчал: "Пытаешься найти подсказки в моем телефоне? Я никогда не беру телефон с собой в дорогу, чтобы ты не тратил время впустую".

Глаза Нин Тао приземлились на рубашку Цю Мэна, часть его груди была обнажена из-за двух отвалившихся пуговиц. У него были шрамы на груди и татуировки, но они не были тигром дракона или чем-то вроде выстрела в голову.

Нин Тао сделал движение в своем сердце и протянул руку, чтобы снять рубашку Цю Мэна.

Грудь Цю Манга была полностью раскрыта, а на левой груди он почувствовал запах аватара девушки. Татуировка была изысканной, и было ясно видно лицо девушки, которая была примерно того же возраста, что и Ли Сяоюй.

"Что ты делаешь?" Цю Мэн напрягся необъяснимо.

Нин Тао вытащил свой сотовый и сделал две фотографии татуировки на груди Цю Мэна.

"Ублюдок!" Цю Ман поднял левую руку, пытаясь раскрыть тряпку, закрывавшую его глаза.

Нин Тао хлопнул еще одной ногой по левой руке Цю Манга и холодным голосом сказал: "Страшно"? У тебя на груди татуировка твоей дочери, не так ли?"

"Нет!"

Нинг Тао сказал: "Если бы ты была своей дочерью, ты бы сделал ей татуировку на груди?"

Цю Мэн закрыл рот.

Нинг Тао продолжил: "Я знаю, что ты крутой парень, который не боится смерти, но подумал ли ты о своей дочери? Кто позаботится о ней, когда ты умрешь?"

"Заткнись!" Эмоции Цю Мэна вышли из-под контроля.

Нин Тао хладнокровно посмеялся: "Как вы думаете, сохранив секреты этих людей, ваша дочь будет в безопасности? Как только выйдут новости о вашем аресте, я думаю, что эти люди сразу же пойдут за вашей дочерью и будут угрожать вам вашей дочерью. Что эти люди сделают с твоей дочерью, если ты умрешь? Продаешь? Или воспитывать ее, чтобы она была похожа на тебя?"

"Остановись! Я не хочу этого слышать!" Выражение Цю Мэна было болезненным.

Нин Тао продолжил: "Я верю, что вы понимаете, что то, что я сказал - правда, иначе вы бы так не отреагировали, но от этого нет спасения". Как насчет этого, я могу дать тебе лучший вариант, рассказать мне все, что ты знаешь, и я могу отвезти ее в приют Sunshine, чтобы позаботиться о ней".

У Цю Манга губы дрожали, как будто что-то говорили, но больше ничего не говорили.

"Я также могу найти ей хорошую семью, чтобы усыновить ее, чтобы она могла жить нормальной жизнью, чтобы она могла ходить в школу и учиться, а в будущем она могла бы поступить в очень хороший университет, выйти замуж за человека, который любит ее и ведет очень счастливую жизнь".

"Что если... "Настроение Цю Манга немного стабилизировалось, и он на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Что если ты солжешь мне?"

Нин Тао сказал: "Я могу позаботиться обо всех тех детях, которые не имеют ко мне никакого отношения, не говоря уже о том, что у меня есть обязательства перед вами. Я ничего не могу тебе доказать, но я человек слова. Я хочу всего одно слово, ты можешь мне доверять".

Цюй Мэн снова молчал по крайней мере две минуты, прежде чем сказал: "Я верю тебе, от того, что ты рисковал спасти эту воровку-женщину, я могу сказать, что ты не такой предатель, давай, что ты хочешь знать?".

Нин Тао сказал: "Сначала скажи мне, где сейчас твой ребенок, и я немедленно организую, чтобы кто-нибудь забрал ее, чтобы вы двое, отец и дочь, все еще могли встретиться".

"Нет! У меня нет лица, чтобы видеть ее, и я не хочу, чтобы он видел меня таким сейчас... Просто, пусть она забудет обо мне, я недостоин быть ее отцом..." Цю Мэн разрыдался, тряпка с явными признаками вымачивания. Даже хладнокровный убийца имеет слабость в сердце.

"Хорошо, тогда скажи мне, где она?"

"Ее зовут Цю Ли, она в доме моей подруги в Красном Каньоне Лян Шаня, и эта подруга - Пан Дун, которая временно заботится о Сяо Ли для меня". Я собирался отвезти ее в Таиланд для уединения после этого инцидента, но..." - сказал Цю Мэн, не в силах продолжать.

Нин Тао достал свой мобильник и набрал номер Цзян Хао.

Ноги спустя десять секунд Цзян Хао ответила на звонок, и ее голос также создал ощущение, что она не спит: "Что..................?".

Нин Тао сказал: "У меня Цю Мэн".

"А?" Голос Цзян Хао вдруг зазвучал: "Где ты? Я сейчас приду!"

"Я в приюте "Саншайн"." Нинг Тао сказал.

Цзян Хао сказал: "Хорошо, я сейчас приеду!"

Нин Тао последовал: "Еще одна вещь, дочь Цю Мэна Цю Ли находится в доме под названием Пан Донг в Красном Каньоне гор Ляншань, пожалуйста, немедленно свяжитесь с полицией, чтобы забрать ее дочь и отправить ее сюда, я обещал ему позаботиться о ее дочери".

"Ты заключил с ним какую-нибудь сделку?" В голосе Цзян Хао был намек на сюрприз.

"Да, он расскажет нам все, что знает, и ребенок невиновен, и его ребенок в опасности, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы защищаете его ребенка". Нин Тао добавил: "Кроме того, вызовите скорую, когда приедете, он был слегка ранен".

"Ты в порядке?"

"Я в порядке".

"Хорошо, я устрою, чтобы кто-нибудь немедленно забрал его дочь и скорую, а вы следите за ним и будьте осторожны, он очень хитрый и опасный." Цзян Хао бросил трубку, потом повесил трубку.

Нин Тао убрал телефон: "Кто-нибудь скоро заберет вашу дочь, будьте уверены".

"Спасибо". Цю Мэн сказал.

Нин Тао сказал: "Мне не нужна твоя благодарность, давай начнем с проекта Лин Цинхуа "Поиск предков", что ты знаешь об этом проекте?"

"Мой работодатель - американец, и все, что я знаю, это то, что его зовут Николас Конвей, хотя я не знаю, правда ли это имя. Знаете, люди, которые трахают нашу профессию, никогда не спрашивают личность работодателя и почему, я узнаю только деньги".

"Я знаю, продолжай".

"Николас нанял меня, чтобы я взял эту штуку из рук Ван Яояна, прежде чем я не был уверен, что то, что я собираюсь взять, позже Ван Яоян сказал, что эта штука была украдена, и я собираюсь убить его в приступе ярости, он просто сказал мне, что эта штука является конфиденциальной информацией проекта Линь Цинхуа "Поиск предков", а также важные материалы, используемые в производстве, стоимостью в десять миллионов".

Сердце Нин Тао было озадачено, он был уверен, что важным материалом, о котором говорил Цю Ман, была духовная земля голубого цвета, но это было что-то, что принадлежало культиватору, как это было связано с биологическим исследовательским проектом?

Цю Мэн продолжил: "То, что изучал Линь Цинхуа, считается чудом в области биофармацевтики, которое может поставить людей в мощное состояние, неустанно, с более сильными спортивными способностями, и даже улучшить свои мыслительные и аналитические способности в течение короткого времени". Ван Яо Де также сказал: "Это лекарство, если его использовать в армии, превратит даже обычного воина в очень мощного специального солдата".

Нин Тао думал о Маленьком Нирвана Эликсире, который Чэнь Пиндао дал ему, и Цю Ман описал медицину, которую Линь Цинхуа исследовал, как удивительную, но это было ничто по сравнению с Маленьким Нирвана Эликсир. Таким образом, он не был заинтересован в медицине, что Линь Цинхуа разработали вообще, а, скорее, он был заинтересован в происхождении этих двух голубых духовных облаков.

"У Ван Яояна были деловые отношения с Blueprint Biotechnology, и он подкупил члена проекта "Поиск предков" Линь Цинхуа, который загрузил секретный материал из проекта "Поиск предков" в печатную плату, а также украл ключевые материалы для изготовления препарата вместе с ним. Как вы знаете из того, что случилось потом, девушка по имени Суя украла то, о чем просил Николас, и я нашел ее по записям с камер наблюдения...".

"Где сейчас прячется Ван Яоян?"

Цю Мэн сказал: "В храме, называемом Храмом Чистой Воды, он побрил голову и наложил макияж, чтобы стать монахом. Он ждет, когда Николас пришлет кого-нибудь, чтобы привести его в свою ситуацию, и если вы действуете достаточно быстро, чтобы поймать его, это все, что я знаю, я рассказал вам все об этом".

Нин Тао сказал: "Ключевой материал, который Линь Цинхуа использовал для производства лекарства, вы откуда-нибудь слышали?"

Цю Мэн покачал головой: "Не знаю, этот ты должен спросить у Линь Цинь Хуа, я уже говорил, это всё, что я знаю, я тебе говорил".

"Ну, тогда кто-нибудь задаст тебе тот же вопрос позже, и ты расскажешь ей все, что рассказал мне."

"Хорошо, но ты должен сдержать свое обещание! Или я буду призраком и не отпущу тебя!"

Нинг Тао сказал: "Я все еще говорю это, ты можешь доверять мне. Ну, пока что, заказывай тебя".

"Что ты имеешь в виду?"

Нин Тао порезал шею Цю Мэна одной пощечиной.

Цю Ман задушил ворчание и упал в обморок.

Нин Тао подобрал Цю Манга и с помощью ключа открыл замок с кровью и вернулся в комнату Су Я.

Сюя еще не проснулась, возможно, потому, что под одеялом было жарко, а голова была покрыта бусинами пота.

Нин Тао поместил Цю Манга на землю под окном, но не удалил несколько Небесных Игл, которые заблокировали кровеносные сосуды в ранах. Также повезло, что именно он был владельцем Небесной Внешней Клиники, духовная сила пришла со своими целебными свойствами, а если бы это был кто-то другой, то ситуация Цю Мэна была бы чрезвычайно опасной.

После того, как уложил Цю Ман, Нин Тао подошел к кровати и раскрыл чехлы на тело Су Я. Он был добросердечным человеком, переживал, что Суя нагревается, но после того, как обнаружил одеяло, получил тысячу очков ожесточенного вреда, и вся плохо сделанная ткань на Суе пропиталась потом..........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0043 Первая помада.**

Глава 0043 Первое нанесение помады через день.

Дюжина или около того каменщиков были заняты в приюте "Солнечный свет", одни чинили то, что нужно было чинить, другие устанавливали спортивный инвентарь для детей, качели, педальные автоматы и деревянные лошади и тому подобное.

Дети отлично провели время, замахнувшись на уже установленные качели, и сцена получилась беспорядочной. К счастью, Жермен пошел поддерживать порядок, поставил детей в очередь, а потом толкнул одного за другим, что и уладило детские разборки.

Су Я и Нин Тао помогали Ге Мин собирать овощи, ротанговые овощи, ковпы и тому подобное, и уже собрали большую кучу.

События прошлой ночи, и Суя вышла из пугающего опыта той ночи, она не была той оранжерейной девочкой, которую все-таки испортили ее родители, и Wild Wild обладала сильной стойкостью к стрессу. Тем не менее, сегодня она была немного необычной и на самом деле вытерла помаду. С тонкими губами, ярко-красного цвета и немного ребячества на лице, она была немного более зрелой из-за помады, которую она носила.

Это первый раз, когда Нин Тао видел, как Су Я наносит помаду, есть ощущение новизны в его сердце, но она не вытекает, в конце концов, люди тоже женщина, нанесение помады это очень нормальная вещь. Он собирал овощи, думал о других вещах.

Цю Ман уже упал в сеть, а его дочь находится под защитой полиции, так что пока ему не нужно ни о чем беспокоиться. Что касается Ван Яояна, то Цзян Хао определённо принял меры, но ему ещё не сообщили результат, так что я думаю, что Ван Яоян, скорее всего, тоже упал в сеть. Что заставило его зациклиться на старике, он зарезал старика на день дурной болезнью, при нормальных обстоятельствах старик пришел бы к нему давным-давно, но до сих пор старик не появился.

"Он умер? Или есть способ избавиться от злого Ци, которого я оставил в его теле?" Сердце Нинга Тао размышляло, он думал, что только эти две возможности не могут быть определены.

Су Я подглядывала глазами за Нин Тао во время сбора овощей, на некоторое время она нарушила тишину между сборщиками дуэта "Привет".

Нин Тао собрал свои мысли и посмотрел на Су Я, которая сидела на маленькой скамейке, немного запутавшись: "Что случилось?".

Выражение Су Я немного противоестественное: "Что... во мне сегодня что-то изменилось?"

"Ничего особенного". Нинг Тао сказал.

Су Я дала Нин Тао пустой взгляд: "Помада, ты что, не видишь, что я накрашена помадой"?

Нинг Тао взглянул поближе, затем улыбнулся и сказал: "Упс, это действительно помада, она действительно красивая".

"Ты собираешься так притворяться? Меня не волнует, что ты говоришь приятные вещи!" Су Я дала Нин Тао еще один взгляд, сказав это, но две вспышки красного цвета поднялись на ее лицо.

Ли Сяоюй подошел и посмотрел на Су Я, а затем на Нин Тао, держа грудь в одной руке и поглаживая его маленький подбородок в другой, с размышляющим взглядом на лице.

Нин Тао не мог сдержаться: "Сяо Юй, что ты делаешь?"

Суа также сказал: "Что ты здесь делаешь, если не собираешься играть с другими детьми"?

Ли Сяоюй сказал в серьезном тоне: "Сестра Су Я, ты иди и вытри помаду, я соберу овощи".

"Почему?" любопытно сказал Суа.

Ли Сяоюй сказал: "Ты еще молода, недостаточно взрослая, чтобы наносить помаду, ты изменилась, и я беспокоюсь за тебя".

Нинг Тао не сдержался и не посмеялся.

Су Я манит Ли Сяоюй: "Приходи, я тебя прошепчу".

"Ха! Хочешь еще раз меня ударить? Я на это не куплюсь!" Ли Сяоюй больше не могла держать свой старый, выцветший вид.

Су Я встал и подошел к Ли Сяоюй.

"Слегка!" Ли Сяоюй выплюнула язык в Су Я, затем развернулась и побежала.

"Ли Сяоюй, остановись на месте!" Суя гналась за ним, бегала и кричала: "Сегодня я должна преподать тебе урок!".

Наблюдая за погоней Су Я и Ли Сяоюй и слушая смех детей, сердце Нин Тао пребывало в покое.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао вытащил телефон и посмотрел на него, а потом ответил: "Это я, давай".

Из телефона вышла Су Я Цзян Хао: "Моя мама уже здесь, моя мама хочет тебя видеть, ты свободен?"

Нинг Тао сказал: "Да, где вы, ребята, я сейчас буду".

Цзян Хао сказал: "Я прямо у дверей приюта "Солнечный свет", выйди и я отведу тебя туда".

Нинг Тао подсознательно посмотрел на закрытую дверь: "Хорошо, я сейчас выйду".

Сюя уже догнала Ли Сяоюй, но вместо того, чтобы ударить ее, она схватила ее и пощекотала.

Ли Сяоюй не могла перестать хихикать, когда увидела, что Нин Тао идет к воротам и говорит: "Дядя Нин, куда ты идешь?".

Нинг Тао сказал: "Мне нужно кое-куда сходить".

Су Я отпустила Ли Сяоюй, "Ты вернешься к обеду?"

"Только не возвращайся, чтобы поесть". Нинг Тао подумал об этом и опять закричал: "Будь осторожен, не открывай дверь незнакомцам, звони мне, если что-нибудь понадобится".

"Хмм." Сюя ответила, а потом пробормотала маленьким голосом: "Я не ребенок, ворчущий!"

Нин Тао все еще хотел напомнить Ге Мин, но он сдался, когда увидел, что ему весело с детьми. Он открыл большую железную дверь и увидел Бьюик, припаркованный на обочине дороги. Он подошел и увидел Цзян Хао, который сидел в такси, улыбнулся, поприветствовал и сел в машину.

Цзян Хао завел машину и поехал вперед.

"Где сейчас тетя?" Нинг Тао спрашивал.

Цзян Хао сказал: "Вернувшись домой, в деревню, мой отец был там, и ему пришлось подождать, пока ты встанешь на колени и извинишься перед моей матерью, и я спросил его, почему он не повторил это, что привело мою мать в ярость".

Нин Тао знал причину, но не сказал, что сменил тему: "Как Цю Ман?".

"Будучи госпитализированным, и когда он вылечится, прокуратура предъявит ему обвинения, и у него отняли столько жизней, что, по моим подсчетам, он будет приговорен к смертной казни". Цзян Хао сказал.

Этот результат совсем не удивил Нинг Тао.

"Я поручил соответствующим людям найти приемный дом для его дочери и, безусловно, создаст для нее наилучшие условия". Цзян Хао сказал: "Я знаю, что ты предан Цю Ману, будь уверен, ты мне так помог, что я не буду усложнять тебе задачу".

Нинг Тао кивнул: "Спасибо".

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао: "Что ты со мной делаешь? Ты мне так помогла, что я даже не сказала спасибо".

Нинг Тао улыбнулся: "Тогда я возьму его обратно".

"А ещё, что Ван Яоян сбежал и не поймал его."

Этот результат немного удивил Нин Тао, но он быстро угадал причину: "Я думаю, это должно быть из-за того, что Ван Яоян солгал Цю Мангу, Цю Ман однажды хотел убить его, как он мог сказать правду Цю Мангу?".

Цзян Хао сказал: "Я тоже так думаю, кстати, перед тем как приехать, я позвонил и спросил у людей с другой стороны Академии наук, они ответили, что печатная плата представляет собой замаскированную флешку, на которой хранится секретная информация о предковом проекте поиска, а также рецепт. Эта капсула действительно была биофармацевтическим препаратом, который Линь Цинхуа исследовал, и ее название было "Ищущие предки". В настоящее время ученые работают над углубленным исследованием, и в течение некоторого времени больше результатов не будет доступно. Если это разрешено сверху, это все, что я скажу тебе, если нет".

"Это, в основном, запрещено, но я могу понять, это ерунда, у меня нет особого интереса к наркотикам, которые Линь Цинхуа исследует." Была пауза перед тем, как Нинг Тао сказал: "Что меня больше интересует, так это глиняный материал, люди из Академии сказали, что это такое?"

Цзян Хао сказал: "Я спросил, и люди вон там сказали, что они еще не знают, что это за материал, и что это было их первое знакомство с таким материалом".

Вещи в мире культивирования действительно трудно объяснить научным путем.

Нин Тао тоже ничего не преследовал, он считал, что Цзян Хао уже сказал ему все, что мог, и он должен был бы усложнить ей задачу, если бы он преследовал ее дальше.

"Я поговорю с тобой об одном, и, кстати, спрошу твоего мнения." Цзян Хао тоже сменил тему.

Нинг Тао сказал: "Что такое?"

Цзян Хао сказал: "Я говорил о твоей ситуации с топом, и топ восхищался твоими способностями и хотел сделать исключение и нанять тебя, что ты думаешь?".

"Это для работы, которую ты делаешь?"

Цзян Хао кивнул: "Да, но ваши специальности отличаются, точный характер работы зависит от решения сверху".

Нинг Тао улыбнулся и покачал головой: "Все еще нет, я в порядке".

"Ты все еще будешь своим бродячим врачом?"

"Что плохого в том, чтобы быть бродячим врачом? Я могу помочь людям, которые в этом нуждаются, и не нужно торопиться".

Цзян возненавидел внешний вид железа, а не стали: "Я действительно не могу понять вас, очевидно, имеют лучшее будущее, но не бороться за него, должны быть врачом, вы никогда не думали о лучшей жизни? Уютный и домашний дом, достойная и содержательная работа, жена и дети, сколько захочешь, в твоих силах, но почему ты....".

Нинг Тао прервала свои слова: "Доктор Ты, довольно хорошо".

"Ты........" Цзян Хао был в ярости и не знал, что сказать.

Сердце Нинг Тао вздохнуло: "Я тоже хочу так жить, но я владелец клиники "Небеса за пределами клиники", дорога, которую я пройду, выходит за рамки вашего понимания".

Остальное время эти двое мужчин перестали разговаривать, и атмосфера была немного неловкой.

Через час Цзян Хао поехал в деревню в горах, машина не смогла добраться до своего дома, Цзян Хао Нинтао прошел по горной дороге до старого дома своей семьи, несколько небольших домов с низкой глиняной стеной, выложенных плиткой, коричневые ямы и колдобины, над которыми есть ямы, построенные гнездами земляных пчел, углы стен полны глиняной пудры. Черепица на крыше разрежена, и если пойдет сильный дождь, пойдет небольшой дождь.

Это дом детства Цзян Хао, ее мать последовала за Цзян Йилуном, когда он был в беднейших семьях, давая ему детей, готовя для него еду, стирая одежду и ведя хозяйство, но после того, как Цзян Йилун разбогател, он подумал, что она некрасивая, и бросил ее и Цзян Хао. Один только этот грех, Цзян Илун не сможет возместить боль и страдания, которые Цзян Хао и ее мать вынесли, поклявшись 10 000 голов извинений.

Еще до того, как мы смогли войти в дом, раздался женский голос: "Иди! Я не хочу тебя видеть! На этот раз я вернулся, чтобы увидеть свою дочь, а не тебя."

"Тан Чжэнь, я знаю, что ты ненавидишь меня, и я знаю, что я ошибаюсь, я действительно меняюсь, просто дай мне шанс признать свою ошибку, хорошо?" Голос Цзян Йилона.

Тан Чжэнь - мать Цзян Хао.

"Мам, я вернула доктора Нинга." Цзян Хао сказал.

Женщина вышла из старого зала под звук голоса, ее лицо было семь или восемь пунктов, похожее на Цзян Хао, и ее появление было в начале сороковых годов, в комплекте свободного белья повседневной одежды, создавая впечатление очаровательной, зрелой и щедрой.

Цзян Йилун также вышел из старого дома, и как только он увидел Нин Тао, как будто мышь увидела кошку: "Нин... добрый день, доктор Нин".

Он вспомнил наставление Нин Тао не называть его Мастер Нин, особенно перед Цзян Хао.

Нин Тао не обращал внимания на Цзян Йилун.

Тан Чжэнь подошел к Цзян Хао и Нин Тао, пара глаз уставились прямо на Нин Тао, улыбка на его лице также становилась все более и более очевидной: "Ты Нин Тао?".

Нинг Тао кивнул с улыбкой на лице: "Тетя добрая".

Изначально он хотел назвать ее тетушкой, но было бы немного неуместно называть ее тетушкой снова, когда Тан Чжэнь был так молод.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0044 Глава 0044: Исчезновение грехов**

Глава 0044 Искоренение грехов "Какой сюрприз, перед приездом я подумал, что тебе должно быть тридцать или сорок лет, но я не ожидал, что ты будешь таким молодым и таким способным". Тан Чжэнь разобрался в размере Нин Тао, посмотрел на его лицо, чтобы увидеть его фигуру, и даже обошел вокруг, чтобы посмотреть на спину Нин Тао, этот взгляд был похож на поиски русалки-самца на пляже.

Нинг Тао немного неестественно посмотрела на нее и вежливо сказала: "Тетя переплатила".

"Кого-то ищешь?" Это предложение внезапно всплыло из Тан Чжэнь.

Нин Тао был мгновенно смущен, но он не мог позволить себе игнорировать ее и мог только сказать: "Пока нет".

Тан Чжэнь улыбнулся и сказал: "Это хорошо".

Нинг Тао, "?"

"Мама!" У Цзян Хао было смущенное выражение лица: "Первая встреча, тебе обязательно так стыдно?"

Тан Чжэнь не имел доброй милости сказать: "Что в этом такого неловкого? Наш самый страшный страх как женщины - выйти замуж не за того человека, твоя мать - я живой пример, как я могу не дать тебе хорошего подержания?".

"Мам, ты так... ввязываешься в это из-за того, что я выхожу замуж?" Лицо Цзян Хао покраснело.

Цзян Yilong является самым неловким, он не свинья, как не может услышать Тан Чжэнь привести пример его, но он не осмеливается иметь полу-отклонение, и даже не осмеливается показывать полу-неблагодарные эмоции.

Нин Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Цзян Илуна и кашлянул.

Цзян Илун прекрасно понял и встал на колени перед Тан Чжэнь с глухим ударом на лбу: "А Чжэнь, прости, я ошибся, ты простишь меня? Я поклялся тебе".

Тан Чжэнь отрицательный Ци даже не посмотрел на Цзян Илуна.

"Простите, пожалуйста, простите меня". Цзян Йилун сказал, что коровник и его лоб ударились о землю стуковым звуком.

Цзян Хао было немного неудобно: "Мам, ты просто..."

Не дожидаясь окончания фразы Цзян Хао, Тан Чжэнь прервала ее слова: "Ожидали ли вы, как мы жили в том году? Когда он тогда предложил развестись со мной, я вставала на колени и умоляла его, и мы с ним были слишком молоды, чтобы быть без нашего отца, но он не пропустил ни капли родства"!

"Драгоценная, я был неправ, я действительно был неправ, пожалуйста, простите меня." Цзян Йилун котовал, когда он говорил, его лоб был сломан, и кровь стекала по его щекам. Но ему было лучше не чувствовать этого, все еще касаясь лба до земли снова и снова.

У Тан Чжэнь глаза были влажными, она так сильно пострадала от Цзян Йилун, что все эти годы мечтала о том, чтобы Цзян Йилун встал на колени и извинился перед самой собой, но теперь это стало реальностью. Тем не менее, ее болезнь не тронута Цзян Цзилун, но узел в ее сердце открывается, и обиды, нагроможденные в ее сердце растворяются.

"Мам, просто кивни головой и прости папу." Глаза Цзян Хао тоже были влажными.

Тан Чжэнь вздохнул: "Прошло столько лет, нечего говорить о прощении или не прощении, если мне придётся кивнуть этой головой, то хорошо, ради того, чтобы он был твоим биологическим отцом, я его прощу". Потом она посмотрела на Цзян Йилуна: "Ладно, хватит коровиться, мне все равно, я тебя прощаю".

Цзян Йилон выпустил длинный вздох облегчения: "Спасибо, Драгоценный".

Как только эти слова были произнесены, Цзян Илун внезапно вздрогнул и упал на землю, как только оба глаза были закрыты.

Тан Чжэнь был поражен: "Цзян Йилун, что с тобой?"

"Папа?" Цзян Хао поспешил помочь Цзян Йилун, но Цзян Йилун все еще плотно закрывал глаза и не показывал никаких признаков пробуждения, и она последовала: "Доктор Нин, вы должны показать моему отцу!".

Нин Тао сказал: "Не нервничайте, у него сотрясение головы, плюс причина, по которой у него открылся сердечный узел и внезапно расслабился, ему будет хорошо, если он немного поспит".

Цзян Хао посмотрел на Цзян Йилуна, чье лицо было покрыто кровью, но он был немного неровным в сердце: "С тобой действительно все в порядке?"

Нин Тао сказал: "Ничего страшного, позволь мне отнести его в постель и прилечь ненадолго".

Нин Тао подобрал Цзян Илона и зашел внутрь.

Цзян Хао хотел последовать за ним, но Тан Чжэнь потянул Цзян Хао за руку: "Ты останешься, мне нужно тебе кое-что сказать".

У Цзян Хао была небольшая головная боль: "Что ты пытаешься сказать?"

Тан Чжэнь понизила голос: "Он действительно порвал миллион, который мы ему дали, да?"

Цзян Хао уставилась на свою мать: "Конечно, это правда, теперь ты даже дочери не веришь?"

Тан Чжэнь ударил Цзян Хао по ягодицам. Как ты разговаривал с матерью? Я твоя собственная мать, здравствуй."

Первое, что я сделала, это сказала: "В этом возрасте меня шлепала моя собственная мать. Говори, что хочешь сказать."

Тан Чжэнь пришел к Цзян Хао: "Я думаю, что этот доктор Нин неплох, он так талантлив в молодости, его не трогают деньги, он проповедует веру и праведность, а такой человек уже почти вымер, разве у тебя нет ни малейшей идеи?".

"Мама........"

"Заткнись". Тан Чжэнь дал болезненный взгляд: "Самое главное, что люди до сих пор так красивы, вы не хотите их, есть люди, которые хотят их!"

Цзян Хао также действительно закрыла рот, потому что она знала, что она говорит сто слов, что ее собственная мать подсчитала, что она не может слушать ни одного предложения.

В комнате Нин Тао уложил Цзян Илуна на кровать. Кровать не спала много лет, осталась только доска, твердая и грязная, но теперь это не столько сказка.

Нин Тао искал злой ум рецепта дело с телом Цзян Yilong, и так же, как он открыл злой ум рецепта дело, последняя запись в оригинальной жены супруга Тан Чжэнь быстро исчезли. Сразу же после этого весь рецепт был сведен к пеплу и пролился на тело Цзян Илуна, ничего не оставив в конце концов.

Хотя это был первый раз, когда он увидел уничтожение злого ума рецепт дело, но Нин Тао не был удивлен вообще, и он также знал, что произойдет позади него. Цзян Йилун забывал о нем, как о враче, когда просыпался, и обо всем, что он пережил в Небесной Зарубежной Клинике. Это отличалось от предписания добрых мыслей, данных Чжоу Юфэн, первый должен был быть уничтожен на месте, а второй должен был завершить условия искупления, прежде чем он будет уничтожен, но результат был тем же, что и воспоминания, связанные с клиникой "Небеса за гранью", но ни тот, ни другой не помнят.

Пока Цзян Илун считается, что этот сингл "бизнес" завершен.

Нин Тао повернулся к отъезду, Цзян Йилун не мог вспомнить, что он для него совсем не важен.

Тан Чжэнь и Цзян Хао все еще бормотали о чем-то, когда увидели, что Нин Тао вышел, Тан Чжэнь последовал за ним и поприветствовал его, на его лице была улыбка: "Малыш Нин, твои родители свободны, я хочу попросить твоих родителей выпить чаю и завести друга".

"Мама!" Цзян торопится.

Тан Чжэнь взглянул на Цзян Хао, затем улыбнулся и сказал Нин Тао: "Маленький Нин, почему бы мне не подойти к тебе домой и не поговорить"?

Нинг Тао сказал: "Тетя, мой папа и мама умерли несколько лет назад".

"А? Умер?" Тан Чжэнь был удивлен, а затем добавил: "Мне очень жаль, я не знал".

Нинг Тао сказал: "Ничего страшного, тётя, мне ещё кое-что нужно сделать".

"Что заставляет тебя говорить "уходи и уходи"?" Тан Чжэнь вдруг покрыл ее лоб: "Ай, моя голова внезапно болит, Сяо Нин ты хорош в медицине, показать его своей тете".

Нинг Тао, ".........."

"Мама! Еще раз так сделаешь, и я тебя проигнорирую!" Нин Тао может не знать, какой план Тан Чжэнь играет в ее желудке, но она знает, какой план набирает ее собственная мать, если бумага проколота, она не знает, как ладить с Нин Тао.

Тан Чжэнь подарил Цзян Хао еще один блеск: "Ты, малыш, почему ты прерываешь, когда я разговариваю с Сяо Нином? Чтобы у меня не болела голова?"

Цзян Хао уже не знал, что сказать.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Сотовый Нин Тао вдруг зазвонил, он достал его и посмотрел на него, и сказал: "Это от Линь Цинъюя, предположительно по поводу Линь Цинхуа, я собираюсь ответить на звонок".

"Кто такой Лин Цинши?" В глазах Тан Чжэня было необъяснимо больше враждебности.

Нинг Тао не ответил, взял мобильный и ушел на расстояние.

У Цзян Хао не хватило милости сказать: "Это его девушка".

"А? У него есть девушка?" Дон лелеял вид разочарования.

Цзян Хао сказал: "Ты все сказал, кто-то другой схватил его, что такого странного в том, что у него есть девушка"?

Тан Чжэнь перестал говорить, это выглядит так, как будто купленные им акции отвалились.

Нинг Тао остановился под ивой на обочине дороги, поцарапал кнопку ответа и сказал: "Здравствуйте, мисс Лин".

Голос Линь Цинъюя звучал из телефона: "Как ты стал таким вежливым?"

Нинг Тао улыбнулся: "Ну, не за что, давай поговорим о вещах, твой отец не против?"

Линь Цинъюй сказал: "Ты догадался, мой отец согласился, ты можешь приходить ко мне домой, когда захочешь, но мой отец сказал, что ты должен пообещать вылечить моего брата, иначе он не позволит тебе никого забрать".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Ну, я могу заверить его, что сейчас я в деревне в горах, и я приехал к вам домой, чтобы забрать людей, когда мне было двое детей".

"Что ты делаешь на холмах страны?" В голосе Линь Цинъю был намек на любопытство.

Нин Тао посмотрел на Цзян Хао и Тан Чжэнь, которые были недалеко, и сказал: "У меня есть кое-какие дела с Цзян Хао в ее старом доме, но об этом уже позаботились, я, наверное, пойду с ней".

"Звучит так, как будто имя - женщина, верно?"

"Да, она моя подруга".

"Что ты делал с ней в ее старом доме?"

"Мы поговорим об этом, когда встретимся". Нин Тао повесил трубку, а потом в сердце мрачно сказал: "Почему женское любопытство так тяжело?".

Цзян Хао сказала: "Что она сказала?"

Нинг Тао сказала: "Она сказала, что ее отец согласился, давай пройдем".

Цзян Хао кивнул: "Тогда мы пойдем сейчас".

Тан Чжэнь посмотрел на Цзян Хао ненормальным взглядом: "Что ты делал в доме той женщины?"

"Бизнес, только не спрашивай, вот и все, ты можешь либо вернуться в город со мной, либо один, какой у тебя выбор?" Цзян Хао сказал.

Тан Чжэнь взглянул на Нин Тао: "Забудь, я все еще хочу повидаться со старыми сестрами, возвращайся одна". Потом она пробормотала и добавила: "Так что же такого хорошего в Линь Цин Ю? Хорошую капусту едят свиньи..."

Цзян Хао больше не слышал и ушёл в быстром темпе, призывая Нин Тао, когда он шёл, "Вперёд, вперёд".

Когда Нин Тао и Цзян Хао уходили, Цзян Илун появился у дверей старого дома в холле, он посмотрел на Нин Тао с озадаченным выражением: "Кто этот человек?".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0045 Глава 0045: Пьянчуга не на вине.**

0045 ГЛАВА 1: Пьяница намерена не пить снова, чтобы увидеть Линь Цинхуа, его ситуация хуже, чем в прошлый раз, тонкое лицо не может выглядеть, но странно, что его дух исключительно хорош, рот, чтобы поговорить с самим собой и сказать постоянно, полный меня, любовь супруга или что-то вроде того, давая людям очень серьезное чувство страдает от нервной болезни.

Линь Цинъюй уговорил его выпить стакан молока со снотворным, и на этот раз он был тихим.

Нин Тао посмотрел на Линь Цинхуа, который быстро заснул, и сказал мрачно в сердце: "В бухгалтерской книге Бамбук Джейн сказал, что он был новым демоном, но это Линь Цинхуа не соответствует характеристикам демона в дополнение к безумию, те демоны играли в телевизионных фильмах все очень мощные персонажи, летающие и скрывающиеся, но он даже не может устоять перед снотворным, что за демон он?

Тем не менее, он видел демона в телевизионном фильме, но настоящий демон был то, что он никогда не видел раньше, и "новый демон" перед ним был настолько тонкий и обычный, больше похожий на пациента, чем на демона, так что он также был сбит с толку.

Глаза Линь Цинъюй были наполнены беспокойством: "Доктор Нин, состояние моего брата ухудшается, я так волнуюсь за него".

Нин Тао собрал свои мысли и успокоил: "Не волнуйся, я вылечу твоего брата".

Взгляд Линь Цинъю переместился на лицо Нин Тао, ее нежные глаза: "Я правда не знаю, как тебя отблагодарить".

Нинг Тао улыбнулась: "Не за что."

Ему не нужно было быть благодарным, он просто нуждался в Линь Цинь Хуа, чтобы выполнить контракт злого ума рецепт. Кроме того, это его шанс раскрыть тайны нового демона, для которого он даже намеревался, что это "убыточное дело".

На балконе муж и жена Лин Донхай и Фан Мэй Лин прошептали.

"Если бы не задержка с получением новостей с американской стороны, я бы не позволил этому парню обращаться с нами в Цин Хуа." Линь Донхай издал вздох, грустное выражение лица: "Но мы ничего не можем сделать, состояние Цинь Хуа не может быть отложено, мы можем только позволить ему попробовать".

Фан Мэй Лин сказал маленьким голосом: "Я действительно не понимаю, почему такой персонаж, как Цзян Илун, так боится его и на самом деле называет его Мастер Нин, и потому что он продал нам эту землю".

"Говори потише, теперь у нас нищий, это нехорошо, что он слышит." Отношение Лин Донхая было совершенно иным, чем при первой встрече с Нин Тао.

"Пойдёмте внутрь, он забирает нашу семью Цин Хуа, есть кое-что, что нужно прояснить, прежде чем мы сможем это сделать". Фанни Мэй Линг сказала.

Лин Донхай кивнул, затем открыл стеклянную дверь между балконом и спальней и вошел внутрь.

Улыбка появилась на лице Фан Мэй Линг, как только она вошла в дверь: "Доктор Нинг, мы можем поговорить?"

Нинг Тао сказал: "Конечно, о чем вы, ребята, хотите поговорить"?

Фан Мэй Лин сказал: "Ничего страшного, если ты хочешь отвезти нас в Цинь Хуа, но Цинь Юй должен поехать с нами".

Нинг Тао на мгновение подумал: "Нет проблем, я могу обещать".

"Еще кое-что". Линь Донхай сказал: "Ты должен пообещать мне, что ты должен вылечить нашу семью Цин Хуа".

Нин Тао слабо сказала: "Ты не позволишь мне взять Лин Цинхуа на лечение без моей гарантии"?

Лицо Лин Донхая слегка изменилось, но его тон все еще был умеренным, "Доктор Нин, пожалуйста, поймите, что мы чувствуем, как родители, уверенность в том, что я думаю, что это ерунда". Что касается денег, можешь быть уверен, что просто попросишь".

Нин Тао сказал: "Я могу обещать вылечить болезнь Линь Цинхуа, но не вам, а мисс Линь перед моим приходом". После паузы он добавил: "А еще мне не нужны твои деньги".

Лин Донхай с удивлением сказал: "Нет денег?"

"Тебе не нужны деньги... так чего же ты хочешь?" Фан Мэй Лин подсознательно посмотрела на Линь Цин Юя, которая стояла рядом с ней, ее глаза были наполнены охраняемым божественным светом.

Нин Тао сказал: "Я ничего не хочу, вот и все, если больше ничего не будет, я заберу людей".

Не дожидаясь, пока Линь Донхай и Фан Мэй Лин скажут еще одно слово чепухи, Нин Тао подошел к кровати и подобрал Линь Цинь Хуа, сделав большой шаг к двери.

Фан Мей-Линг толкнул Линь Цин-Юя: "Чего ты ждешь, просто иди".

"О". Линь Цинъюй подсознательно ответила и вытащила ноги, чтобы следовать за Нин Тао.

Линь Донхай также сделал замечание: "Цинь Юй, позвони мне, когда приедешь и вернешься с любым прогрессом".

"Понял, мама и папа, не волнуйтесь, я ухожу." Линь Цинь Юй последовал за Нин Тао за дверью.

Линь Донхай хотел последовать за ним, но его потянул Фан Мэй Линь.

Лин Донхай сказал недовольный: "Зачем ты меня тянешь?"

Фан Мэй Лин сказал: "Ты еще не видишь?"

"Видишь что?"

Фан Мэй Лин сказал: "Этот парень не хочет денег, он придет за драгоценной дочерью нашей семьи, он хочет, чтобы наша семья была Цин Ю!"

Лин Донхай холодно хрюкнул: "Он тоже достоин? Когда он вылечится от Цинхуа, наша семья не будет иметь к нему никакого отношения, и он не сможет снова войти в наш дом!".

Фан Мэй Лин сказал: "Пусть сначала оставит себе копию своей фантазии, не дай ему узнать, что он нам не нравится с нашей семьёй Цин Ю, мы разобьём его фантазию, когда он вылечит Цин Хуа".

Эти слова, очевидно, упали на глухие уши Нин Тао, который обнял Линь Цинь Хуа с бизнес-автомобилем Бьюик Цзян Хао. Цзян Хао вышел из такси и помог открыть дверь. Нин Тао перенес Лин Цинхуа в длинный ряд диванов на заднем сиденье, а затем просто пристегнул его своим ремнем безопасности.

Когда он был занят, Линь Циньюй посмотрел на Цзян Хао странным тоном: "Ты................выглядишь так знакомо".

Цзян Хао протянула руку Линь Цинью, "Меня зовут Цзян Хао, мы встречались в ту ночь в лаборатории твоего брата".

"Я коп". Цзян Хао сказал.

"Я имею в виду, лицом к лицу, оказалось, что мы действительно встречались. Меня зовут Лин Цин Ю, здравствуйте, офицер Цзян." Линь Цинъюй пожала руку Цзян Хао, прежде чем добавить: "Как встретились офицер Цзян и доктор Нин?".

Цзян Хао сказал: "Мы знаем друг друга с детства".

Глаза Линь Цинъю немного изменились, но из них вырвалась улыбка: "Так вы, ребята, волосатые".

Нинг Тао высунул голову из двери машины: "Моя сторона в порядке, мы можем идти".

Цзян Хао подошел к такси и сказал, когда он шел: "Ты сидишь спереди или сзади?".

Есть разница? Нин Тао был немного странным в сердце, но на поверхности он сказал: "Я буду сидеть сзади, я должен следить за Лин Цин Хуа, в противном случае он может упасть, когда вы тормозите".

У Цзян Хао было небольшое движение, чтобы свернуть углы ее губ, когда она села в такси, и после того, как Линь Цин Юй сел в машину, она завела машину и направилась к воротам особняка Ён Цзин.

Часом позже, бизнес-автомобиль Бьюик прибыл посреди дома престарелых. Этому дому престарелых, которому от семидесяти до восьмидесяти лет, в основном здания из серого кирпича в республиканском стиле, полны альпинистских тигров. Деревья во внутреннем дворе больше друг друга, а огромный навес похож на зонтик на верхней части здания, придающий этому месту неповторимую тишину.

Линь Цинхуа поместили в отдельную палату, и как только она успокоилась, Цзян Хао сказала: "Мисс Линь, оставайтесь здесь, я отведу доктора Нинга к кому-нибудь".

Линь Цинъюй любопытно сказал: "Встретиться с кем"?

"Извините, сейчас неудобно разглашать". Цзян дал Нин Тао хороший взгляд, этот взгляд, кажется, побуждает Нин Тао следовать за ней.

Нин Тао сказал: "Хорошо, мисс Лин, оставайтесь пока здесь, чтобы позаботиться о вашем брате, пока я еду с мисс Цзян".

"Тогда поторопись обратно". Линь Цинъюй сказал.

Нин Тао кивнул и проследил за Цзян Хао.

Линь Цинюй смотрела, как Нин Тао и Цзян Хао выходят, а когда дверь закрылась, на углу ее рта появилась странная улыбка: "Что ты мне говоришь, Толстая Сяо, ты на самом деле говоришь о друге детства? Если бы вы с Нин Тао выросли вместе, он бы назвал вас мисс Цзян? Лжец!"

За дверью Нин Тао догнал Цзян Хао: "К кому ты меня везешь?".

"Лян Кеминг". Цзян Хао сказал во время прогулки: "Он самый выдающийся специалист в области наук о жизни в нашей стране и самый молодой член Академии наук, очень способный и высоко ценимый".

Нин Тао любопытно спросил: "Что такой человек делает, видя меня?"

Цзян Хао сказал: "Я тоже не знаю, разве ты не знаешь, когда видишь это?" После паузы она сказала: "Кстати, у меня для тебя подарок".

"Почему ты думаешь о том, чтобы сделать мне подарок? Что это?"

Цзян Хао вытащил квалификационную карту врача из кармана брюк и передал ее Нин Тао.

Нин Тао открыл ее и посмотрел на нее, на ней была его фотография, а его имя, он слегка застыло: "Я еще даже не прошел стажировку, не сдал квалификационный экзамен, эта карточка... она фальшивая?"

Цзян Хао дал Нин Тао пустой взгляд: "Ты мне так помог, могу я дать тебе справку от врача и все равно быть фальшивкой? Ты меня тоже слишком недооцениваешь."

"Но..."

"Не будь, но, вот, возьми, все сказано и сделано, это подарок для тебя." Цзян Хао сказал.

Нинг Тао улыбнулся: "Тогда я возьму его".

Это свидетельство врача на самом деле мало пользы для него как владельца клиники Тяньвай, но клиника Тяньвай не прибыльна, и он все еще должен работать неполный рабочий день в качестве подмастерья врача, то это свидетельство врача очень полезно.

Когда они разговаривали, они подошли к двери.

Цзян Хао протянул руку помощи и дважды постучал в дверь.

"Входите". Мужской голос доносился изнутри комнаты.

Цзян Хао протянул руку помощи и открыл дверь, а Нин Тао последовал за ней.

За дверью находился кабинет, а за столом сидел мужчина средних лет, лет тридцати, светлокожий, в черной оправе близоруких очков с глубокими глазами, что создавало впечатление нежности и мудрости.

На диване рядом со столом сидел старик с постным лицом и спокойным поведением. Он носил белое пальто и нитку струн Ваджры Бодхи с хорошим количеством масла на руках. Эта рука также держала в руке четыре грецких ореха в мягкой обложке, медленно вращаясь и издавая дребезжащий звук. Этот старик должен быть врачом и человеком, который говорит с достоинством и авторитетом.

Первые слова Цзян Хао, когда он вошел в дверь: "Академик Лян, это доктор Нин Тао Нин".

Лян Кеминг встал и подошел, с улыбкой на лице, протянув руку на несколько шагов, "Я действительно не ожидал, что доктор Нинг будет таким молодым, когда услышал о тебе раньше, я подумал, что ты должен быть пятидесяти-шестидесятилетним травником, но я не ожидал... хахаха."

Нин Тао пожал руку Лян Кемингу и вежливо сказал: "Здравствуйте, академик Лян".

Лян Кеминг затем сказал: "Позвольте мне представить вам, это доктор Чэнь Гоцзюнь, главный врач больницы Лу генеральный, он имеет очень высокие достижения как в китайской и западной медицине, очень замечательно".

Хотя Нин Тао был любопытен в своем сердце, почему был доктор из Северной столицы, он все же протянул руку к Чэнь Гоцзюнь в первую очередь и вежливо сказал: "Я много слышал о вас, директор Чэнь".

Но Чен сел на диван, не двигаясь, и в легком тоне сказал: "Мы с тобой давно дружим, почему мы об этом говорим?".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0046 Глава 0046: The Rights Field Thing**

Глава 0046 Слова Чэнь Гоцзюня "Набор на поле прав" внезапно привнесли еще гармоничную атмосферу фронта в неловкую ситуацию. Это правда, что у них с Нин Тао есть общий вкус в жизни, но это не так уж и много, верно? Это равносильно падению на лицо Нин Тао перед Цзян Хао и Лян Кемином.

Нинг Тао убрал руку.

Цзян Хао был немного расстроен: "Режиссер Чен, что вы имеете в виду?"

Чэнь Гоцзюнь сказал: "Этот молодой человек так молод, наверное, еще стажер в нашей больнице, просто не имеет клинического опыта и квалификации для лечения пациентов". Перед тем, как я приехал в Mountain City на этот раз, академик Лян, вы сказали мне, что вы работаете в качестве ассистента божественного врача для участия в диагностике и лечении Линь Цинхуа, что божественный врач не будет молодым человеком перед вами, не так ли?"

Вот почему его первая встреча с Нин Тао так недружелюбно, он известный врач, но и из такого большого места на севере, даже на том же уровне главного врача в его глазах, как он готов дать Нин Тао такой "волосатый мальчик", как помощник?

Не дожидаясь, пока Нин Тао скажет хоть слово, Чэнь Гуочжун снова сказал: "Осмелюсь спросить этого молодого человека, у тебя есть справка от врача?".

Нинг Тао сказал: "Да, что случилось?"

Чен сказал: "Достань документы на врача и я посмотрю".

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Почему я должен показывать его тебе? Я же не интерн в твоей больнице, а тем более твой ученик, так что, если хочешь посмотреть, я тебе покажу?"

Эта просьба Чэнь Чжун Гучжона больше не означала, что надо взглянуть на врачебное удостоверение, а скорее была нападением на него. Конкуренция между коллегами - это нормально, а кто не хочет быть лидером отрасли? Но этот Чэнь Гучжун слишком высокомерен, вовсе не ставит его в глаза, не встречает его и не дает ему плохого имени, он не обязан быть вежливым с другой стороной.

"Ха! Не так ли?" Чэнь Го Чжун хрюкнул холодно, его тон медленно все оттенок с допросом и презрением.

Атмосфера была еще более неловкой, с немного больше пороха.

Лян Кеминг сделал заявление с каруселью: "Доктор Нинг, я знаю, что это немного невежливо просить, но я лучше попрошу вас вытащить его и посмотреть на него, прежде чем возникнет ненужное недоразумение".

Цзян Хао слегка прикоснулся локтем к Нин Тао.

Только тогда Нин Тао взял "свежую" справку от врача из кармана брюк и передал ее Лян Кемингу. Но не потому, что Лян Кеминг был более вежлив, чем Чэнь Гуоджун, а потому, что он вытащил квалификационную карту врача и показал ее Лян Кемингу, просто потому, что не хотел усложнять ситуацию для Цзян Хао.

Лян Кеминг взглянул на него, а затем снова вручил квалификационную карту врача Чэнь Гуодзюну.

Чэнь Го Чжунь также просто посмотрел на него, а затем грубо бросил квалификационную карту врача в Нин Тао в воздух.

Нин Тао не протянул руку помощи, чтобы забрать диплом практикующего врача, позволив ему разбить его о грудь и упасть на землю.

Цзян Хао протянул руку помощи и взял диплом врача и вернул Нин Тао в карман брюк, после чего она тоже разозлилась: "Директор Чен, что вы имеете в виду?".

Чэнь Гоцзюнь совсем не извинился и высокомерно сказал: "Я, Чэнь Гоцзюнь, показал несколько руководителей медицинской службы, и я известный врач в области медицины в Северной столице, так что позвольте мне дать такое отродье в качестве ассистента? Ты шутишь? Не может быть!"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Мне тоже не нужен такой ассистент, как ты".

Лян Кеминг сухо кашлянул и пришел на сцену снова: "Двое не спорьте, режиссер Чен мы бросились сюда из северной столицы на этот раз, главной целью является выяснить отношения между болезнью Линь Цинхуа и его родовой проект поиска и вылечить его, только вылечив Линь Цинхуа мы можем прояснить секреты этого вида наркотиков и материалов, выше придает большое значение этому вопросу, поэтому я прошу двух отложить в сторону свои предрассудки, давайте сотрудничать искренне".

Чэнь Гоцзюнь сказал: "Я привел с собой несколько моих лучших учеников, моя сторона полностью уверена в выполнении задания, у меня до сих пор есть эта поговорка, я не дам ребёнка в качестве помощника".

Глаза Лян Кеминга переместились на тело Нинг Тао, на мгновение засомневавшись, но все равно говоря: "В таком случае, как насчет... Доктор Нинг, как насчет того, чтобы дать режиссеру Чену роль ассистента"?

Нин Тао слабо сказал: "Я человек, который привык дергать за свои ниточки, я никому не дам ассистента, и мне не нужны некоторые самодовольные люди, чтобы дать мне ассистента".

"Кого ты называешь самодовольным?" Чэнь Го Чжун мгновенно разозлился, он поднял руку и указал на Нин Тао: "Ты говоришь четко! То, что я, Чэнь Го Чжунь, сделал в Северной столице медицинской области находится вне досягаемости для вас в этой жизни, и никто никогда не осмеливался сказать такие вещи передо мной"!

Нин Тао спокойно сказал: "Я знаю, что ты из Бейду, а также знаю, что ты известный врач в Бейду, ты и старейшина, так что я не буду с тобой беспокоиться". Скажем так, каждый из нас делает свое дело и не вмешивается друг в друга. Я не буду вмешиваться, когда вы и ваши люди ставите Линь Цинхуа диагноз и лечат. Когда я ставлю Лин Цинхуа диагноз и лечу, вы, ребята, тоже не приходите и не мешаете мне".

"Ха!" Чен Гуочжун холодно ворчал.

Лян Кеминг улыбнулся и сказал: "Я думаю, это хорошо, у нас одна цель - вылечить Линь Цинхуа и найти правду".

В общем окружении Китая люди, обладающие способностями, не всегда справляются со своими обязанностями, но и нуждаются в значительных социальных навыках, то есть в умении "быть человеком". Этот Лян Кеминг стал членом Академии наук в столь юном возрасте, у него был не только высокий IQ, но и высокий эмоциональный коэффициент, так как же его способности в этой области могут быть плохими?

"Итак, кто из них пришел первым?" Слова Лян Кеминга меняются, и он хочет, чтобы люди что-то делали.

"Я пойду первым". Чен Гуоджун не хотел давать Нин Тао шанс.

В углу рта Нинг Тао появилась слабая улыбка: "Ладно, я продолжу, когда ты и твой народ не сможете".

"Ты!" Чен Гуочжун снова разозлился.

"Но нужно еще и соглашение о времени, и я не хочу тратить свое время на ожидание тебя и твоих людей, вот в чем дело, я буду ждать тебя три дня, и через три дня, если ты и твои люди не нашли причину болезни и не определили жизнеспособное лекарство, то я приду". Нинг Тао сказал.

Чен отшатнулся: "Академик Лян, вы видели, как высокомерен этот ребенок! Я правда не понимаю, что такого важного, как его пригласили?"

Лян Кеминг сказал: "Это решение, принятое верхушкой на основании доклада мисс Цзян, что думают вышестоящие, я не уверен".

Легкое предложение возлагает вину на Цзян Хао, а также есть намерение заставить Цзян Хао дать объяснение.

Цзян Хао сдержался, на этот раз тоже не может не злиться: "Я же рекомендовал, зачем? Есть комментарии? Вы, ребята, можете быть здесь, и это потому, что доктор Нинг нашел лекарства и материалы Линь Цинхуа!"

"Ха". Лян Кеминг улыбнулся: "Мисс Цзян, не волнуйтесь, тогда решено, три дня, директор Чен и его люди могут решить проблему наилучшим образом, если не тогда доктор Нин, также три дня. Если доктор Нинг тоже не решит проблему, то мы рассмотрим другой вариант".

Чэнь Го Чжун превратил игривый орех в свою руку: "Если мы с моей командой не сможем решить проблему за три дня, вы просто дадите ему три года, и он не сможет ее решить".

Нин Тао улыбнулся: "Три дня? Нет, мне нужно всего три часа."

"Три часа?" Чэнь Го Чжун отреагировал так, как будто на него наступили: "Какие большие слова ты говоришь? Без понятия! Вы даже не можете сделать обычный осмотр за три часа, не говоря уже о том, чтобы найти подходящее лекарство от болезни. Ты можешь выразить такое необычное чувство, что я даже задаюсь вопросом, являешься ли ты больше врачом!"

"Через три дня ты узнаешь, врач я или нет, пока." Нинг Тао оставил эти слова, повернулся и ушел.

"Подожди меня". Цзян Хао преследовал.

Лян Кеминг посмотрел на спину Нин Тао, и из угла его рта появился след толерантной улыбки.

Чен недовольно сказал: "Академик Лян, что это? Позвольте мне работать со стажером, у которого даже нет здравого смысла? Это чтобы ударить меня в лицо Чену!"

Лян Кеминг слабо сказал: "Директор Чен, что Цзян Хао из Государственного бюро по особым делам и имеет очень высокий авторитет, ее доклад очень весомый. Человек по имени Нинг Тао был рекомендован ею, и смысл сверху в том, чтобы быть его помощником, хотя я и отвечаю за эту поездку в Горный Город, я не могу не подчиниться приказам сверху, верно? Только что, я сделал все возможное, чтобы дать вам и вашей команде возможность действовать самостоятельно, я вижу, что вы все еще ведут вашего ученика, чтобы немедленно начать решение проблемы, до тех пор, пока ваша сторона, чтобы решить проблему, не тот ребенок по имени Нин Тао пол-шанса?".

Чэнь Го Чжун сказал: "Правильно, я заставлю этого ребенка понять, что значит иметь кого-то за пределами неба и кого-то за пределами людей"!

Улыбка на лице Лян Ке Мина была еще более очевидной.

В проходе Цзян Хао догнал Нин Тао и извинился: "Простите, я не ожидал, что они так с вами поступят".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Это не твое дело, за что ты извиняешься передо мной"?

Цзян Хао сказал: "Это я ничего не сделал".

Нин Тао сказал: "Это действительно не ваше дело, даже если вы все сделаете, что Чен Гуоджун и Лян Кеминг не изменят своего отношения. Они все люди, которые привыкли быть высокими и могучими, и сколько раз их тип людей смотрят свысока на такого простолюдина, как я? Не говоря уже о том, чтобы позволить им быть моим ассистентом. И вопрос в том, кто получит кредит после того, как дело будет сделано, это нормально, что они остракивают меня, просто не принимай это на свой счет".

Цзян Хао выпустили, редкая улыбка появилась в углу его рта: "Вы сказали так я понимаю, не удивительно, что вы сказали, что только три часа, но что Лян Кеминг все еще поставил Чэнь Гоцзюнь и его ученики впереди, это, очевидно, не хотят, чтобы вы ограбить общий кредит". И я, я тот, кто порекомендовал тебя".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Похоже, ты не дурак, как только я сказал, что ты понял".

"Не смей смеяться надо мной?" Цзян Хао внезапно ударил Нин Тао в плечо.

Хотя этот кулак не причинил боли, Нинг Тао надел на болезненное лицо: "Ой, ой............."

"Твоя игра ужасна". Цзян Хао был в восторге от него.

В конце прохода внезапно открылась дверь комнаты палаты, и в дверном проеме появился Линь Цинъюй, глядя на Нин Тао и Цзян Хао, не сказав ни слова.

Нинг Тао больше не кричал от боли.

Цзян Хао также сузил свою улыбку.

В следующую секунду из рта Цзян Хао вдруг вырвался голос, который слышала только она сама: "У меня голова кружится, чего я стесняюсь?". Кто она?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0047 Глава 1 Предупреждение**

0047 Глава первая Предупреждение Нин Тао поселился в санатории и днем изучал Дао из книги Неизвестного Целителя, а ночью вернулся в клинику Тяньюань, чтобы практиковать свою духовность с помощью ключа от клиники и кровавого замка, нарисованного на задней стенке тумбочки. Он должен был держаться крепко, это приближалось к дате, когда Небесная внешняя клиника должна была собрать первую арендную плату, добро и зло qi в Добром и Злом Триподе в то время умрет, он должен был позаботиться об Огне Дана до того, как это случится, и усовершенствовать Первоначальное Наставление Дана сам, в противном случае он будет находиться в опасности.

Чэнь Гоцзюнь возглавил свою команду учеников, чтобы провести несколько медицинских консультаций по Линь Цинь Хуа, различные исследования, различные лабораторные тесты, но облако, которое висело над Чэнь Гоцзюнь и сердцами его учеников становилось все тяжелее и тяжелее. Все тесты, которые должны быть сделаны, и все дискуссии, которые должны быть сделаны, но они даже не могут выяснить причину болезни Линь Цинхуа, не говоря уже о том, чтобы разработать реальный и эффективный план лечения.

Три дня прошли в мгновение ока.

Во дворе за каменным столом сидели Линь Циньюй, Цзян Хао и Нин Тао, пили чай.

Линь Цинъю взглянула на часы: "Осталось еще двадцать минут, доктор Нин, ваша очередь наносить удар через двадцать минут, не могу дождаться".

Нин Тао сказал: "Не торопитесь, пусть бросают и поворачивают на некоторое время, это неплохо для этих двадцати минут".

Цзян Хао, с другой стороны, выпустил намек на беспокойство: "Чэнь Гуочжун - знаменитый и известный врач в Северной столице, а ученики, которых он привез с собой, - все эксперты в области медицины, если они не сделали полупустышки за три дня, я беспокоюсь за тебя.......".

Нин Тао улыбнулся: "Ты беспокоишься, что я не смогу вылечить Лин Цин Хуа?"

Цзян Хао сказал: "Не то, чтобы я очень волновался, я в основном волнуюсь, что ты сделал свои слова слишком смертельными, три часа - слишком короткими, и ты должен перестать говорить такие вещи позже, или ты дашь шанс Лян Кемингу и Чэнь Гуодзюну сыграть на эту тему".

Тем не менее, Линь Циню показала сладкую улыбку Нин Тао: "Все в порядке, доктор Нин, я доверяю тебе". Я оставлю своего брата в твоих руках, а ты просто отпустишь и сделаешь это."

Взгляд Цзян Хао переместился на лицо Линь Цинъюя, и взгляд на ее лицо показал, что она была расстроена в своем сердце.

В это время подошел Лян Кеминг и издалека поприветствовал: "Доктор Нинг, мисс Цзян и мисс Лин, как вы, не беспокоитесь?"

Линь Цинъюй и Цзян Хао только что посмотрели на Лян Кэминя и не разговаривали с ним.

Нин Тао поднял голос и сказал: "Академик Лян, вы пришли подождать хорошей новости, директор Чен и его ученики скоро выйдут".

Лян Кеминг улыбнулся и сказал: "Я надеюсь, что есть решение, которое может решить проблему, если это действительно невозможно, это все еще зависит от замечательной руки доктора Нинга".

Дверь палаты внезапно открылась, и группа врачей во главе с Чэнь Го Чжуном вышла из палаты, их лица смотрели одно за другим сильнее, чем другое, и вся группа, казалось, была окутана облаком скорби над головой.

Лян Кеминг последовал за ним и поприветствовал его: "Режиссер Чен, как дела?"

Чэнь Го Чжунь остановился на своем пути с серьезным выражением лица: "Первоначальный диагноз - бред, и это новый тип бредового расстройства. Линь Цинь Хуа глубоко подменяет себя в роли Тан Сюаньцзуна, и подобная паранойя подмены характера встречается очень редко. Я бы рекомендовал перевести пациента в нашу больницу для госпитализации, ему нужна система психиатрического лечения, которая не будет работать несколько дней или даже месяцев".

Лян Кеминг пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Нинг Тао: "Доктор Нинг, что вы думаете?"

Нинг Тао встал и сказал: "Я не оцениваю чужие диагнозы, я просто говорю то, что думаю".

"Ха!" Чэнь Гуочжун холодно ворчал: "Скажи мне, что ты думаешь вместо этого!"

Нин Тао легкомысленно сказал: "Болезнь Линь Цинхуа действительно похожа на паранойю, но как мы можем объяснить его уменьшающуюся худобу? Кроме того, хотя он и сумасшедший, его ум не беспорядочен и не подменяет собой других персонажей. Если это паранойя подмены ролей, он заменит больше ролей из-за своего окружения и мышления, как он может заменить только одну конкретную роль, Тан Сюаньцзун, от начала до конца? И кто когда-нибудь видел стабильного параноика?"

Лицо Чэнь Го Чжуна было мрачным до крайности, но он не смог найти способ опровергнуть точку зрения Нинг Тао. На самом деле, этот диагноз также он не имел способа определить болезнь Линь Цинхуа, прежде чем дать, потому что три дня прошло, если он даже не имеет правдоподобный диагноз, в его качестве было бы невозможно сказать, и он не может позволить себе потерять этого человека.

"Кто ты? Не смей так со мной разговаривать!" Ученик короля Чена был разгневанный взгляд на его лице.

Другой ученик чихнул: "Ты можешь это сделать, ты можешь это сделать, маленький дзянху-медик осмеливается поговорить с моим учителем, я действительно не знаю, где ты находишь храбрость!".

Нин Тао не спорил с учениками Чэнь Гоцзюня, Чэнь Гоцзюнь все еще был никем в его глазах, как бы он снизил цену, чтобы спорить с учениками Чэнь Гоцзюня в пользу его слов?

Цзян Хао, однако, не смогла удержать спокойствие Нин Тао, она сказала: "Как ты говоришь? Говорите и будьте вежливы!"

Несколько учеников Чэнь Гоцзюня собирались что-то сказать, когда Чэнь Гоцзюнь сделал выговор и все закрыли рот.

"Выстраивайтесь, выстраивайтесь, вы все эксперты в разных областях, и я не умею судить, кто из вас имеет больше смысла". Как насчет этого, доктор Нинг, почему бы вам не пойти и не поставить диагноз Лин Цинхуа, разве вы не сказали за три часа до этого? Иди и попробуй, и надеюсь, что у тебя будет лучший результат". Лян сказал.

Прежде чем Нин Тао смог говорить, Цзян Хао заговорил и сказал: "Как трех часов может быть достаточно? У них обоих есть три дня, а у доктора Нинга - три дня".

Чэнь Го Чжунь сказал: "Три часа - это его собственные слова, никто не останавливает его, когда он говорит это, он также хочет три дня, разве это не добавление обратно плюнуть, что было выплюнуто?"

"Ты!" Цзян Хао был в бешенстве.

Лян Кеминг сказал: "Как насчет этого, доктор Нинг, вы также можете использовать три дня, три часа действительно слишком мало, я даже не верю, что вы можете дать надежный диагноз, не говоря уже о любом выполнимом плане лечения".

Нинг Тао сказал: "У меня здесь нет диагноза, тем более плана лечения".

Лян Кеминг замер на месте, он не ожидал, что Нинг Тао даст ему такое заявление.

Чэнь Гуочжун хладнокровно засмеялся: "Малыш, что ты здесь делаешь? Страх перед сценой?"

Нин Тао сказал слабо: "Разве я не ясно выразился? Я сказал, что у меня здесь нет диагноза, тем более плана лечения, и это потому, что я вылечу болезнь Лин Цинхуа, если пойду туда. Я весь вылечился, какой диагноз поставить, какой план лечения?"

"Хорошо!" Лян Кеминг засмеялся: "Я просто люблю таких людей, как ты, у которых есть мужество, сколько времени тебе понадобится, чтобы доказать, что то, что ты говоришь - правда, ты говоришь?"

"Я сказал, что мне нужно всего три часа, тогда мне нужно всего три часа." Нинг Тао сказал.

Цзян Хао продолжал моргать на Нин Тао, но Нин Тао притворялся, что не видит, она так хотела протянуть руку и прикрыть рот Нин Тао.

"Это твое слово, никто тебя не заставляет!" Чэнь Го Чжунь испугался сожаления Нин Тао и последовал за ним, чтобы заткнуть ему рот этими словами.

Нин Тао, однако, даже не обратил внимания на Чэнь Гуочжун, но сказал Цзян Хао: "Мисс Цзян, я приведу Линь Цинхуа в свою палату для лечения позже, я хотел бы, чтобы вы посмотрели на дверь для меня, никто не может входить и беспокоить меня во время моего лечения Линь Цинхуа, включая вас и мисс Линь, хорошо?

Цзян Хао кивнула головой в знак согласия, даже не задумываясь об этом, и это был не первый раз, когда она приняла просьбу Нин Тао.

Линь Цинъюй сказала: "Доктор Нин, я тоже могу?"

Нинг Тао покачал головой: "Я ясно дал понять, нет".

Глаза Линь Цинъюй были полны разочарования, и она все еще хотела бороться за это, но когда она увидела, что Цзян Хао смотрел на нее со странным взглядом, она сразу же отказалась от своих мыслей.

Нин Тао пошёл к подопечной Лин Цинхуа.

"Притворяясь каким-то божественным доктором"? Не стыдно быть дзянху-медиком, выходить на улицу и изменять еде и напиткам, приходить сюда и притворяться великим богом". Один из учеников короля Чена издевался над ними.

"Если он сможет вылечить этого пациента за три часа, я вернусь в свой родной город и на ферму и больше никогда не буду врачом!" Другой ученик даже ушел со своего пути, чтобы сделать такое пари, целью которого было просто насытить Нинг Тао.

"Три часа прошли быстро, и я хотел бы посмотреть, какие оправдания он использует, чтобы оправдать себя, когда его ложь будет раскрыта на публике."

"Продолжай хвастаться, не из тех ли он подмастерьев, которые изменяют еде и напиткам, хвастаясь?"

На этот раз Чэнь Го Чжун не остановил своего ученика, вместо этого он наслаждался звуками.

Лян Кеминг также притворялся, что не слышит, вылечил ли Нин Тао болезнь Лин Цинхуа за три часа? Это был вопрос, над которым он даже не потрудился подумать, потому что совсем не верил в это. Если Нин Тао потерпит неудачу, он привезет Линь Цинхуа обратно в Северную столицу, чтобы исследовать с медициной поиска предков и этот таинственный материал! В то время не было ни Цзян Хао, ни Чэнь Гуочжун, ни Нин Тао, и все заслуги достались ему!

Никто не знал, что происходит в голове Лян Кеминга, как раз под пристальным взором толпы Нин Тао держал в руках обезболивающего Лин Цин Хуа и подошел к своей комнате. Линь Цинхуа также был человеком около метра седьмого, но теперь он не был даже сто фунтов, настолько засохший и худой, что один подозревал, что его снесет ветер.

"Брат............... Видя засохшее лицо Линь Цинхуа, сердце Линь Цинхуа было кислым, и слезы бесконтрольно скатывались с ее глаз.

Нин Тао на мгновение остановился, когда посмотрел на Линь Цинъюя: "Поверь мне, я исцелю твоего брата".

В этот момент сердце Линь Цинъюя, казалось, было поражено чем-то мягким, и она кивнула, ее слезы текли еще более резко.

Нин Тао обнял Лин Цинхуа в своей комнате, а затем закрыл дверь.

Линь Цинъю вытерла слезы в углу ее глаз задней части руки, но сцена, где Нин Тао остановился и говорил с ней только что был заклеймен в ее сердце, как бренд и не мог быть отягощен.

Несколько учеников Чэнь Го Чжун бросились к двери комнаты Нин Тао.

"Я бы хотел посмотреть, как он обращается с Линь Цинь Хуа, лжецом, которого я много раз видел, но такой праведный лжец, как он, все еще первый раз, когда я его вижу."

"Скажите, что не держитесь поближе, должен быть какой-то скрытый мотив."

"Если он скажет "нет", то нет, кем он себя возомнит? Не похоже, что это его место!"

Прямо посреди сплетен, несколько учеников Чэнь Гуочжун быстро прибыли к двери комнаты Нин Тао.

"Остановитесь на месте!" Цзян Хао гневно кричал.

Несколько учеников Чэнь Гуочжун случайно оглянулись на Цзян Хао.

Цзян Хао подошел к двери комнаты Нин Тао в большой шаг, проходя между комнатой для прогулок потянулся за руку на талии, пистолет появился в руке: "Я теперь обеспечения первого уровня безопасности, у меня есть право стрелять, я предупреждал вас, если кто-то из вас осмелится подойти, не вините пуля не растут глаза".

Пистолет был ледяной, а звук - ледяной.

Никто из немногих учеников Чэнь Го Чжун не осмелился снова приблизиться к двери комнаты Нин Тао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0048 Господин клиники не должен обижаться.**

0048 Глава 0048 Господин клиники не должен обижаться в комнате, Нин Тао положил Линь Цинхуа на кровать. Затем он пошел назад и отпирал дверь задом наперед, после чего подошел к окну и запер его тоже и нарисовал шторы. После выполнения всех подготовительных работ он удалил тумбочку и с помощью ключа от клиники открыл кровяной замок.

Кровавый замок распространился, и на стене появилась темная, как чернила, дыра.

Нин Тао подобрал Лин Цин Хуа и вошел в дверь удобства.

За дверью находится клиника Skyway.

Когда Линь Цинхуа вошел в Небесную внешнюю клинику, Добрый и Злой Тренога внезапно проявил яростный взгляд.

Нин Тао поместил Лин Цин Хуа на землю, а затем посмотрел на него.

В мгновение ока все пространство клиники было покрыто "туманом", который был наполовину белым, наполовину черным, наполовину черным и белым. Но это продолжалось всего несколько секунд, а через несколько секунд все черно-белые qi вернулись в горшок добра и зла.

После этого, Линь Цинь Хуа горло внезапно выпустили "ооо" звук, а затем внезапно пришел в себя. Он подполз из земли одним махом и уставился на Нин Тао, не сказав ни слова, его глаза были затоплены зеленым светом, крайне странным и причудливым.

Нин Тао также уставился прямо на Лин Цин Хуа, также не сказав ни слова. Он угадал причину внезапного пробуждения Линь Цинь Хуа и то, что Линь Цинь Хуа хотел, но его воображение стало скудным в этот момент.

Через несколько секунд Линь Цинь Хуа внезапно отодвинул свой взгляд и быстро проскользнул по одному предмету клиники, прежде чем, наконец, снова сделать паузу на Триподе Добра и Зла. В тот момент его глаза уже не могли отойти, как будто все три души и семь тел были под давлением Доброго и Злого Трипода.

Нин Тао посмотрел на Линь Цинь Хуа, а затем на Доброе и Злое Динь, но он не знал, что происходит. По этой причине, несмотря на то, что он был владельцем клиники "Небесная внешняя клиника", он все равно знал о ней слишком мало.

"Я......" хриплый голос внезапно появился во рту у Линь Цинь Хуа.

Нин Тао двинулся в своем сердце и сказал: "Линь Цинхуа".

Только тогда Линь Цинхуа убрал свой взгляд с Доброго и Злого Трипода, и он посмотрел на Нин Тао с трансом в глазах: "Это... что это за место?".

Нин Тао поднял правую руку: "Сколько это пальцев?"

Линь Цинхуа посмотрел на него и сказал: "Что с тобой, обращаешься со мной, как с трехлетней?"

Небольшой тест Нин Тао получил суждение, которое он хотел, Линь Цинхуа был трезв среди небесной клиники, и не как "Тан Сюаньцзун" трезвым, но как "Линь Цинхуа" трезвым.

"Вижу, ты выглядишь знакомо, мы уже где-то встречались?" Линь Цинхуа спросила, а затем добавила: "Что это за место?".

Нин Тао сказала: "Это моя клиника, меня зовут Нин Тао, я дружу с вашей сестрой, Лин Цин Ю, и она поручила мне лечить вас".

"Нинг Тао"? Имя также знакомо..." Выражение Линь Цинь Хуа было ошеломлено, его хриплый голос показывал истощение.

Нинг Тао сказал: "Ты встречался со мной, но ты в другой роли, так что, конечно, ты меня не вспомнишь".

"Другой персонаж?"

"Тан Сюаньцзун Ли Лонгджи".

"Ты не помнишь, как ты был зол, и Ян Юхуань, которого хочет твое сердце." После паузы Нин Тао прочищает горло и читает: "Облака хотят одежду, цветы хотят взглядов, весенний ветерок росы порог. Это стихотворение, ты помнишь его?"

"Хахаха! Я умоляю тебя остановиться, ты пытаешься заставить меня смеяться до смерти?" Глаза Линь Цинхуа были на грани смеха: "Ты достаточно культурный, ты сумасшедший, ты даже можешь запомнить мелодию цинпинга Ли Бая".

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон, разбудил режим фотографирования и сфотографировал Линь Цинхуа.

"Что ты делаешь?" Линь Цинхуа подсознательно поднял руку, чтобы прикрыть лицо, но он опоздал на шаг.

Нин Тао перевернул телефон и направил экран на Лин Цинхуа.

Глаза Линь Цинхуа приземлились на экран мобильного телефона Нин Тао, и он увидел засохшее лицо на экране мобильного телефона, кожаное и костлявое, с глубокими глазными розетками, которые были еще зелеными, как скелет! Через несколько секунд он закричал: "А"...

Нин Тао сказал: "Ты это видел? Вот кто ты сейчас, и посмотри на призрака, который ты сейчас".

Эмоции Линь Цинь Хуа вышли из-под контроля, ''Нет, нет! Ты солгал мне, заткнись! Я не хочу слышать, как ты говоришь!"

Нин Тао был равнодушен и продолжил: "Помнишь ли ты свой исконный поисковый проект? Вы исследовали наркотик, я не знаю, какова была ваша мотивация для исследования этого препарата, но вы были заражены препаратом, который вы исследовали сами, и стали новым демоном. Тебе здесь хорошо, но как только ты выйдешь, ты вступишь в роль Тан Сюаньцзуна. Ты видишь, какой ты сейчас, ты умираешь."

"Заткнись!" Лин Цинхуа кричал на Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Чем больше ты не хочешь слушать меня, тем больше ты должен говорить, и чем больше ты так реагируешь, значит, ты на самом деле знаешь, в чем ты находишься". Скажи мне, над чем именно ты работаешь над проектом поиска своих предков? Не обманывайте меня этой биофармацевтической фигнёй, потому что я знаю, что ключевой материал, который вы используете - это духовная земля, и это то, что существует только в мире выращивания!".

Слово "Ling Tu" вошло в его уши, и Линь Цинь Хуа спокойно и извращенно посмотрел на Ning Tao без слова.

Нин Тао убрал свой телефон: "Скажи мне, что именно ты исследуешь и откуда ты взял Духовную Землю?".

Линь Цинхуа не имел намерения говорить правду вообще, и он молчал, оба глаза смотрели прямо на Нин Тао, что зеленый фантом, жуткий.

Нин Тао сказал: "То, что вы изучаете, даже не должно существовать, медицинские исследования, которые вы изучаете, находятся в руках Академии Наук, а также материалы ваших исследований и духовная почва, у вас есть только один шанс.......................".

Не дожидаясь, пока Нин Тао закончит свое предложение, Линь Цинь Хуа внезапно выпустил странную вереницу смеха: "Хи-хи-хи............".

Нинг Тао морщил нос: "Над чем ты смеешься?"

ЩЕЛЧОК................

Линии его лица постоянно менялись, один момент жесткий, следующий мягкий, и с движением его мышц и кожи, это было похоже на то, что он "чистил лицо", лицо в секунду!

Сердце Нин Тао было потрясено не только словами, но и в его глазах тело Линь Цинь Хуа, казалось, было заполнено бесчисленным множеством людей, не только мужчин, но и женщин!

Подобно тому, как Нин Тао был ошеломлен, тощая и костлявая грудь Линь Цинхуа быстро всплыла, платье пациента с короткими рукавами на верхней части тела становилось все теснее и теснее, по мере того, как грудь опухала, и, наконец, было подпёрто стуком, когда из треснувших лацканов вывалились две глыбы белых цветов.

Челюсть Нин Тао упала в шок, Линь Цинь Хуа был мужчиной, но он увидел что-то в Линь Цинь Хуа, что только женщина могла иметь.

Сразу же после этого бедра Линь Цинь Хуа также распухли, как будто они были надуты, становясь пухлыми и вертикальными. Он провел лицом сюда, как бы нажав на кнопку остановки на фруктовой машине, зафиксировал, и, как у мужчины почти все черты исчезли, заменив округлое женское лицо!

Нинг Тао был ошарашен, это был новый демон? Это гребаный демон!

"Рев!" Линь Цинхуа издал странный крик и внезапно набросился на Нин Тао.

Только что он все еще выглядел так, как будто собирался умереть, но после вступления в государство "Новый Демон", он выглядел как легендарный амазонский воин, чья сила, скорость и аура были намного выше, чем у людей!

Базз!

Почти в тот же самый момент, когда Линь Цинь Хуа напал на Нин Тао, Трипод Добра и Зла внезапно издал жужжащий звук. Этот голос был бескрайним, этот голос, казалось бы, исходил с небес, неся в себе высшее величие, бесконечное величие!

Бряк!

Не дожидаясь Нин Тао нанести удар, Линь Цинь Хуа, который набросился на него, внезапно упал на землю, и сцена была похожа на наступление невидимой большой ногой, его кости раздроблены, его семь отверстий кровь, и даже его кожа треснула! Его грудь расплющилась, ягодицы расплющились, его первоначальный вид быстро вернулся, до сих пор засохшие и тонкие, то, что только что произошло, было похоже на иллюзию, которая не существовала.

Нин Тао был также ошеломлен, когда пациент, который вошел в клинику внезапно напал на него, ситуация, подобная этой, также была первой, с которой он столкнулся. Минуту назад его инстинктивная реакция заключалась в том, чтобы дать отпор и покорить Линь Цинь Хуа, нового демона. Но неожиданно, не дожидаясь, пока он поднимет палец, Линь Цинь Хуа был суперзаряжен от внешней клиники Sky Outer Clinic!

Что это за небесная клиника, если все пациенты приходят и проливают бобы?

Вы должны знать, что клиника Тендо представляет Тендо!

Кто может быть больше неба?

Кто может ослушаться небес!

"Я... я ошибался... спаси меня..." умолял Линь Цинхуа, его кожа постоянно трескалась, и источник крови и воды выплеснулся наружу, его тело мгновенно окрасилось в красный цвет и превратилось в кровавого человека.

Нин Тао вдруг вспомнил свою собственную встречу, когда он впервые пришел в эту клинику, он порвал подвиг, в тот момент он почувствовал, как его тело было разбито острым топором, кровь брызнула на землю, что ощущение было в сто раз страшнее, чем смерть!

То, что случилось с Лин Цинхуа в этот момент, очевидно, было хуже его!

Нин Тао сделал глубокий вдох и немного успокоил свой разум, прежде чем высказаться: "Скажите, над чем именно работает ваш исконный поисковый проект? И откуда ты взял свою духовную землю?"

"I...."

"Скажи!" Нинг Тао гневно сказал: "Или умри!"

Лицо Нинг Тао было наполнено гневом: "Продолжай говорить"!

"The Ancestry Project" на самом деле пришёл очень, очень рано... просто у меня ничего не вышло... однажды мне позвонили анонимно, и парень сказал, что нашёл что-то очень ценное, что поможет мне исследовать наркотик, который я хочу... это изменит мою жизнь, это превратит меня в великого учёного, известного во всём мире, и он даже сказал, сказал... что мои достижения превзойдут достижения Ньютона и Эйнштейна". Я не собирался в это верить, но любопытство снова заманило меня в это место..."

Нинг Тао ругал: "Какое место!"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0049: Первая болезнь демона**

У Нинг Тао сердце дрогнуло: "Ты когда-нибудь видел старика? Не очень высокий, немного худой, очень хорош в кунг-фу."

Линь Цинь Хуа покачал головой: "Я, я не видел... это он сделал мне анонимный звонок?"

Первое, что тебе нужно сделать, это убедиться, что у тебя есть хорошее представление о том, что ты делаешь. Думая об этом сейчас, причина, по которой этот старый мастер боевых искусств еще не пришел к нему, чтобы избавиться от Небесной Игольной Злой Болезни, скорее всего, в том, что человек ударил, чтобы избавить свое тело от злого qi. Скорее всего, противником был такой культиватор, как Чен Пиндао, или - демон!

"Я вот-вот умру..............................................................................................................." умолял Линь Цинь Хуа, его ситуация настолько ухудшилась, что он все ближе и ближе подбирался к смерти, так как кровь терялась.

Нин Тао собрал свои мысли: "Я могу прописать подвиг, чтобы спасти вас, только один из ваших предписывающих действий, отрезать свой собственный корень демона, не сделав этого, будет стоить вам жизни, как я буду!

"Я обещаю тебе! Я обещаю тебе все... ты поведешь!" Линь Цинь Хуа не хотел задерживаться ни на секунду.

Нин Тао вытащил список рецептов, вспомнил диагноз, который однажды поставил Бамбук Джейн в бухгалтерской книге, и быстро выписал рецепт на злые помыслы против Лин Цинхуа.

Честно говоря, Линь Цинхуа на самом деле не злодей, и единственный грех на его теле - это "создание новых демонов", но именно этот грех заставляет его нести 49 очков злых мыслей и грехов.

Нин Тао передал Линь Цинхуа рецепт на злые помыслы и холодно сказал: "После подписания вы должны заполнить условия на рецепте, подпишите его своей кровью, если хотите!".

Даже не задумываясь об этом, Линь Цинь Хуа последовал за ним и подписал свое имя на рецепте "Злая Мысль" кровоточащими пальцами.

Нин Тао засунул Дэна Первичного Рецепта в рот Линь Цинь Хуа.

Черно-белый Ци в штативе Добра и Зла внезапно вспыхнул и мгновенно поглотил Линь Цинь Хуа.........

За пределами комнаты.

На двери комнаты Нинг Тао были установлены глаза людей, и один за другим их глаза ненавидели смотреть сквозь дверную панель, через стену, чтобы увидеть, что Нинг Тао делал внутри.

"Прошло больше часа, а внутри до сих пор ничего не двигается, что именно там делает этот бродячий доктор?" Тишина была нарушена учеником короля Чена, который действительно не имел терпения ждать больше.

"Должен ли он открыть дверь и посмотреть, на случай, если он будет дурачиться и исцелит Линь Цинь Хуа?" Другой ученик короля Чена согласился.

"То есть, держите дверь открытой, жизнь пациента - вот что важно!"

Несколько учеников Чэнь Гуочжун поднялись толпами, чтобы оказать давление на Цзян Хао, который охранял дверь.

Цзян Хао, однако, даже наполовину не отреагировал, стоя неподвижно в дверном проеме, пистолет в руке и ее железной позе стоять не смея никого обидеть.

Несколько учеников Чена только осмелились сплетничать, но никто не осмелился подняться. Цзян Хао не отреагировал, и они стали разговаривать сами с собой, постепенно теряя интерес.

Линь Цинъю, с другой стороны, больше нервничала, когда она зашла за дверь.

"Может, хватит?" Цзян Хао недовольно сказал: "Ты ходишь вот так, и от этого у меня глаза блестят".

Линь Цинъюй остановилась и посмотрела на свои наручные часы, ее глаза были наполнены беспокойством: "Прошло больше часа, ничего не двигалось внутри, могло ли что-то случиться"?

Цзян Хао спросил риторически: "Ты доверяешь доктору Нин?"

Линь Цинъюй сказал, не задумываясь: "Конечно, я верю, иначе зачем бы нам с братом быть здесь?".

Цзян Хао сказал: "Так как ты доверяешь ему, то сдержи свое обещание с ним, скоро пройдет три часа, и ты не будешь болтаться передо мной".

Линь Цинъюй загнула в угол своего рта, недовольная сердцем, но она не спорила с Цзян Хао, но она все равно гуляла перед Цзян Хао, и частота была, очевидно, намного больше, чем только что.

Цзян Хао был немного неразговорчив, но больше ничего не сказал.

Прошел еще час или около того, и приближалась трехчасовая встреча, но в комнате Нинг Тао все еще не было движения.

Чэнь Гуочжун взглянул на часы в руке, и холодная улыбка появилась из угла его рта: "Уже почти время, в доме ничего не движется, что блуждающий врач не будет спать с пациентом, верно?".

Несколько Его учеников вспыхнули от смеха.

Цинъю Линь гневно сказал: "Что ты сказал? Прояви ко мне немного уважения!"

Лян Кеминг сказал: "Мисс Лин, это ваша вина, директор Чен тоже ничего не сказал, не надо быть таким чувствительным". Время на исходе, и я думаю, мы могли бы постучаться в дверь и напомнить доктору Нингу, или он на самом деле может забыть, что мы все еще здесь для него".

Цзян на мгновение посмотрел на многофункциональные часы на запястье и сказал: "Осталось еще десять минут, я, естественно, постучу, когда придет время".

Лицо Лян Кеминга стало неприятным, он также был немного удивлен, он, очевидно, не ожидал, что Цзян Хао быть настолько "преданным", ради путешествующего врача на самом деле не дают ему лицо.

Чен холодно хрюкнул: "Я действительно не понимаю, почему некоторые люди помогают лжецу таким образом, я боюсь, что это не сговор или какой-то заговор. Академик Лян, вы должны обратить внимание и обязательно прояснить все позже, чтобы вас не одурачили".

Лян Кеминг кивнул: "Я все, что здесь происходит, запишу в отчет".

Как раз тогда дверь в комнату внезапно открылась и из нее вышла знакомая фигура.

Нинг Тао вышел на несколько минут быстрее, чем три часа, о которых он договорился.

"Доктор Нинг, где мой брат?" Линь Цинъюй последовала его примеру и поприветствовала их, с тревогой сказав.

"Твой брат..................................................................................................................................................." Нинг Тао хотел прекратить разговор и покачать головой.

"Я знал, что ты лжец!" Чэнь Гуочжун хладнокровно засмеялся: "Ты ведь найдешь повод уклониться от своих обязанностей в следующий раз, да?"

Нин Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Чэнь Гуочжун, "Почему ты так взволнован?"

"Я взволнован? Теперь я подозреваю, что у тебя есть скрытые мотивы!" Чэнь Го Чжун громким голосом указал на Нин Тао: "Что ты сделал с Лин Цинхуа? Вы замышляете какой-то заговор!"

Лян Кеминг сказал: "Давай зайдем внутрь и посмотрим на Лин Цин Хуа".

Несколько учеников царя Чена уже давно ждали и сразу же бросились к двери комнаты.

Как раз в это время в дверном проеме появилась еще одна фигура, а затем дрогнула наружу.

Все смотрели на него, а потом появилось лицо удивления.

Линь Цинхуа вышел, медленно ходя, униформа его пациента разорвана и разорвана, с очевидными пятнами крови на нем. Создавалось впечатление, что он не пациент, которого только что от чего-то лечили, а травмированный человек, которого жестоко избили.

На самом деле, это не заняло три часа, чтобы вылечить Линь Цинь Хуа, причина, почему он ждал так долго, чтобы выйти, является то, что Нин Тао очистил пятна крови на его теле, в противном случае его появление было бы так же страшно. Конечно, это было не только очистка также, в процессе оказания помощи Линь Цинь Хуа очистить пятна крови на его теле он и Линь Цинь Хуа много болтали о поиске предков снова.

"Брат!" Линь Цинъюй была в эмоциональном состоянии, и быстро шагнула навстречу ему, зарывая голову в объятия Линь Цинхуа.

Где могло выдержать такое объятие тело Линь Цинхуа, как только его ноги прихрамывали, он собирался упасть на землю.

Нин Тао поспешил протянуть руку помощи Линь Цинхуа, сказав: "Мисс Линь, вы контролируете свои эмоции, ваш брат все еще очень слаб сейчас".

"Простите, простите........" только тогда Линь Цинъю поняла, какую глупость она совершила и взволнованно отпустила Линь Цинхуа.

В этот момент Чэнь Го Чжун сказал: "Я не думаю, что это какая-то слабость, это то, что ты вообще не вылечил Линь Цинь Хуа, он просто обезболивает сейчас и может ходить сам по себе".

Нинг Тао даже не взглянул на него, не потрудившись уделить ему внимание.

Слова Чэнь Гуочжунь, а также похотливая реакция Нин Тао только что заставили Линь Цинь Юя волноваться, и она снова напряглась, предварительно сказав: "Брат, как ты себя чувствуешь?".

Лин Цинхуа не отреагировал.

Король Чен хладнокровно засмеялся: "Тебе все еще нужно спрашивать? Мисс Лин, роуминговый доктор, которому вы доверяете, даже не способен лечить вашего брата, у него сейчас просто закончилась анестезия".

Лян Кеминг вздохнул: "Похоже, нам придется только вернуть пациента в Северную столицу".

Как только его слова упали, Линь Цинхуа вдруг заговорил: "Я никуда не уйду, я уже в порядке". Я как раз думал о том, как выразить свою благодарность доктору Нингу, но я действительно не мог придумать ничего, что могло бы отплатить доктору Нингу за то, что он остался в живых".

Где это одно предложение, артикулируемое и логически понятное, похожее на слова пациента, страдающего манией величия?

Именно это заявление заставило Ляна Кеминга, Чэнь Гоцзюня и нескольких его учеников ошеломиться, как они не хотели верить, что всего за три часа подмастерье-врач не использовал никакое медицинское оборудование, чтобы вылечить пациента, которого они проводили три дня и три ночи, даже не найдя причину болезни!

Линь Цинхуа столкнулся с Нин Тао и дал глубокий поклон: "Доктор Нин, хотя одно спасибо далеко не достаточно, я все же хочу сказать спасибо".

Нин Тао сказал слабо: "Не за что, это естественный долг врача - лечить больных и спасать людей".

Очаровательная улыбка вспыхнула на лице Линь Цинъюй, но слезы падали одна за другой на ее глазах. Это были слезы волнения и радости, что ее брат вернулся.

"Подожди!" Чэнь Го Чжун сказал вслух: "Это невозможно, ты, наверное, научил его так говорить"!

Нинг Тао только что улыбнулся.

Лин Цинхуа сказал: "Вы больны, доктор Нинг вылечил мою болезнь, это тысяча вещей, которые правда, что вы хотите доказать? Ты ничего не можешь доказать, ты можешь доказать только то, как ты ревнуешь и твоя уродливая психика!"

Нин Тао сделал шаг к парадной двери санатория, болезнь Линь Цинхуа исцелилась, и пришло время для него уйти. Такие фигуры, как Чен Гуоджун и Лян Кеминг, были для него лишь незначительными прохожими в жизни, и он вообще не хотел тратить время на этих двоих.

"Брат, пошли." Линь Цинъюй сказал, что ненавидит немедленно догнать Нин Тао.

Линь Цинхуа улыбнулась: "Хорошо, пойдем поедим чего-нибудь вкусненького, я так хочу есть горячую кастрюлю, что почти забыла вкус горячей кастрюли".

"Хорошо, мы попросим доктора Нинга пойти с нами." Линь Цинъюй сказал с улыбкой, помогая Линь Цинхуа ходить.

"Линь Цинхуа, ты не можешь поехать". Лян Кеминг перекрыл путь двум братьям и сестрам.

"Почему я не могу пойти?" Голос Линь Цинхуа был громким, как будто он напоминал Нин Тао перед ним.

Нин Тао не повернул назад, все, что он мог сделать, это вылечить "демоническую болезнь" Линь Цинхуа, даже если бы он хотел помочь, он не мог помочь.

"Ты должен поехать со мной в Северную Столицу, в Академию." Лян сказал.

"Я никуда не пойду!" Линь Цинь Хуа отказался на одном дыхании.

Цинъюй Линь также гневно сказал: "Почему ты останавливаешь нас? Мой брат не преступник!"

"Не могу ходить или не могу ходить!" Лян Кеминг все еще не у дел.

В это время Цзян Хао заявил: "Нет никакого намерения сверху арестовать Линь Цинь Хуа, он действительно может уйти отсюда, вы не имеете права остановить его".

"Ты!" Лян Кеминг указал на Цзян Хао, который, казалось, хотел проклясть, но не проклял.

Линь Цинъюй воспользовался возможностью помочь Линь Цинхуа и бросился на сторону Лян Ке Мина.

Цзян Хао добавил: "Линь Цинхуа также отличный научный и технологический талант в нашей стране, он на самом деле такой же, как и вы, и он также является создателем проекта Искания Предков, вам лучше не прикасаться к нему до тех пор, пока определенный порядок сверху не спустится вниз, или вы получите в неприятности".

Лицо Лян Кеминга было мрачным и страшным, но, не дожидаясь его решения, Цзян Хао также пошел по стопам Нин Тао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0050: Пламя и горшок с благовониями**

0050 Глава: Дан Пламя и ночное спокойствие Мэй Сян Дин.

Семизвездочная лампа в клинике за пределами неба мерцала, черно-белый ци в добром и злом штативе переплетался, и все пространство клиники было окутано таинственной атмосферой.

Нин Тао скрестил ноги и сел рядом с Триподом Добра и Зла, чтобы запустить Технику Элементарной Вводной Культивирования, снова и снова..........

Это был его тридцатый день, когда он захватил Небесную внешнюю клинику, и он собирался сделать сюрприз практики в последний день коллекции клиники добра и зла ренты, делая все возможное, чтобы укрепить свою духовную силу. В противном случае, как только клиника забрала ренту добра и зла у добрых и злых потенциалов, добро и зло qi будет резко снижена на две трети, и эффект от индивидуальной практики тогда будет гораздо меньше, чем сейчас.

Все, что сделано, это уточнить первичный рецепт Дэна Дэна.

Прошел месяц, и Нин Тао пытался не менее ста раз, но ему так и не удалось превратить свою духовную энергию в огонь дана. Когда Чен Пинг Дао оставил только два Первоначального Предписания Дана, он должен был поднять свою духовную силу до минимального стандарта, который может быть преобразован в Пламя Дана как можно скорее, иначе у него будут большие неприятности.

За один раз Нин Тао закончил практику, очистив свой ум от всех отвлекающих факторов, и врожденная духовность Цзя Аана усилилась до предела, воображая себя не в реальном мире, а на вершине физического мира своего тела. Где-то по дороге, его собственное тело и душа упали в водоворот, стремительно падая, за ним последовало белое небо, белая земля и трясина в центре неба и земли.

Этим болотом был его "Дворец грязевых пилюль", "мотор" его идентичности как культиватора. Кажется, она стала немного больше, но это не заметно. Его форма все еще была уродливой воронкой, совсем не привязанной к дворцу или чему-либо еще.

С мыслью, черно-белый объект внезапно выпрыгнул из болота, танцуя, как лента в пустоте.

Это его духовная сила, черная и белая духовная сила, которая свойственна ему как естественному посреднику между добром и злом, черная для зла и белая для добра, оба в абсолютном равновесии.

То, что начиналось как очень маленький намек на "угрей", теперь превратилось в "угорь", который во много раз сильнее, чем оригинальный.

"Он вырос и даже не знает об этом, не глядя." Увидев свой "дворец" и духовную силу, сердце Нин Тао не могло не возбудиться: "Интересно, достигло ли оно стандарта превращения в огонь дана?

С этой мыслью белое небо исчезло, белая земля исчезла, и видение Нинга Тао вернулось в норму. С одной мыслью он вышел из своего физического мира.

Затем Нин Тао начал пытаться преобразовать духовную энергию в огонь дана, духовная энергия, собранная в обеих ладонях, его ладонь начала нагреваться, по мере того, как его разум ехал, горячие части становились все горячее и горячее, чувствуя себя, как будто хватаешься за два куска старого железа, вкус был невыносим до глубины души. Тем не менее, он не сдавался, постоянно укрепляя свой ум, в то же время призывая его духовную силу снова и снова.

Внезапно с его ладони появились два черно-белых пламени.

Рот Нинг Тао широко раскрылся от волнения и чуть не заревел.

Оба пламени были слабыми, дрожащими и пульсирующими в ладони, как будто они погаснут в любой момент. Еще более удивительным было то, что температура двух облаков пламени дана была недостаточно высокой, чтобы выдержать даже обычный человек, и он не чувствовал никакого дискомфорта, так как два облака пламени дана горели в ладонях его рук. Для его чувств процесс лихорадки только что был похож на процесс разрушения оболочки семени, а самый трудный процесс, как только оболочка была сломана, это было новое рождение!

Это сработало, и это было успешно.

Но за этим успехом стояли сотни неудач и множество трудных и скучных духовных практик.

Два маленьких пламени подпрыгнули на ладони Нин Тао, и его разум заставил его уйти на заднюю часть руки, а затем на кончики пальцев. Но когда он попытался вытащить их из своего тела, они взорвались. Идея атаки на определенную цель с Дэн огонь в его сознании также потушен, и он просто не мог выпустить огненные шары, чтобы атаковать цель, как волшебники в магических фильмах. Этот Дэн Пламя можно было использовать только для уточнения таблеток и исцеления больных.

Идея о том, как использовать огонь для исцеления больных, не может быть опробована сейчас, но Нинг Тао не может дождаться, чтобы попробовать, как использовать огонь, чтобы сделать лекарство. После неудачной попытки дать взлететь костру Дана, он поднялся с земли и начал копаться в клинике в поисках трав для уточнения первичного рецепта Дана.

Полчаса.

"Чен Пингдао!" Нинг Тао в гневе закричал: "Ты засранец!"

Рафинирование первичного рецепта дана требует десятков травяных и не травяных материалов, и любой из них является чрезвычайно редким. Хотя Чен Пингдао уточнил, какие травы и материалы были в рецепте, он обыскал всю клинику, и травы использовались для того, чтобы сделать первичный рецепт Дэн все еще не хватает, по крайней мере, на две трети от того, что было необходимо!

Столько редких и ценных лекарственных трав и немедицинских материалов, не говоря уже о юге и севере, чтобы выбрать их, даже если есть рынок, специализирующийся на продаже лекарственных трав и материалов, он не мог позволить себе купить их!

Спустя некоторое время настроение Нин Тао успокоилось, хотя травы были драгоценны, он все же взял растение "Инь и Ян Двойная полынь" для экспериментов.

Инь-Ян Двойной Кордицепс на самом деле Кордицепс, но это комбинация мужского и женского Кордицепса. С одной только этой особенностью, вся прерия полыни не может выкопать сто корней в год, не так ли?

К счастью, Чен Пингдао оставил восемь из этих трав, самое большое количество, иначе Нин Тао не смог бы взять их для экспериментов.

Уточнение Дана требует Трипод Дана, а Трипод добра и зла Дана явно не является Триподом Дана для утончения Дана.

После непродолжительной работы он нашел три Дан Дао - Дан Дао бронзового цвета, размером с электрическую рисовую печь, в старинном и простом стиле, что дало людям ощущение древнего и тяжелого. Дэн Дин цвета латуни, также размером с электрическую рисовую печь, с застенчивым "животиком", производит впечатление пухленького. Третий Трипод Дан был черным, и на его стенах все еще были отчетливо видны трещины, как будто он в любой момент расколется. Это была самая маленькая, размером с чашу супа, которая использовалась для хранения супа в домах обычных людей.

Нинг Тао положил три Дан Дао на стол и посмотрел направо и налево, но в конце концов выбрал самого уродливого и маленького Дан Дао. У него были свои соображения, это был эксперимент, в конце концов, не было необходимости в хорошей штативе. Если Ван разбил хороший горшок, он должен плакать, когда собрал все травы и материалы, чтобы формально уточнить алхимию.

После выбора кастрюли Нин Тао нашел тряпку и аккуратно вытер ее, очищая перед тем, как поместить в кастрюлю штамм двойного червячного сорта Инь Янь.

После подготовки Нин Тао снова превратил свою духовную силу в огонь дана, а затем освободил ее из своих рук, и только потом положил руки на треснувшую стену штатива.

Базз!

Потемневший маленький разбитый горшок внезапно издал жужжащий звук, звук, лежавший друг на друге, как будто он прошел с неба. Голос также хочет нести в себе энергию, которая делает человека торжественным, медитативным, и даже имеет медитативное настроение!

Внезапно вдоль трещин в стенке штатива расползлись два облака духовного огня, и одна трещина была похожа на пересохшую реку, внезапно наткнувшуюся на грозу, а вода поднялась плоскостно! Эта вода, наполовину белая и наполовину черная, источала блеск, и весь горшок, казалось, был окутан черно-белым туманом, конец был волшебный!

жужжание................

Уродливый маленький штатив продолжал издавать жужжащий звук, звук на самом деле был очень слабым, но при этом создавал ощущение объемности. Услышав этот голос, как будто ты в храме какого-то древнего божества, невозможно было устоять перед желанием встать на колени и поклониться древнему богу!

Именно посреди этого таинственного звука штатива начала распадаться трава Инь и Ян Двойного Червя. Это разложение не является ни разложением ингредиентов при высоких температурах, ни химическим разложением химического эксперимента, а разложением закаленной природы. Вещества, входящие в состав Кордицепса, закаляются огнем, а основные вещества как будто выветриваются в течение длительного периода времени, постепенно исчезают, оставляя только сущность.

После некоторого времени работы, маленькая штативка, полная трещин, исчезла и была заменена небольшой каплей кристально чистой жидкости. Он источает свой неповторимый аромат и доставляет удовольствие от запаха.

Нин Тао снял пламя дана и с любопытством в глазах уставился на маленькую каплю жидкости в уродливой маленькой штативе, не зная почему.

"Ну, словами?" Подобно тому, как он смотрел на эту каплю жидкости, Нин Тао смутно увидел текст, увеличенный жидкостью, и последовал за уродливой маленькой кастрюлей и отнес ее к подножию Семизвездочной Лампы, ухватившись за свет, чтобы посмотреть на нее еще раз.

На этот раз он отчетливо видел, что под каплей жидкости была не только надпись, но и еще две надпись на дне штатива, на которых вместе было написано: "Душистая красавица-трипод".

Ароматический?

Что это за имя, черт возьми?

Мысль Нинг Тао была наполнена любопытством и догадками: "Вероятно, этот штатив оставило позади определенное поколение владельцев клиник, и это поколение владельцев клиник должно быть женщиной, иначе как можно было бы дать ему такое название?

Вдруг он вспомнил что-то, последовал за ним и перенес латунный толстый живот в семизвездочный светильник, используя свет, чтобы посмотреть на дно горшка.

На нижней части штатива, окрашенного в латунь, также была выгравирована надпись: "Небесный Собачий Тренога".

Когда он увидел три слова "Небесный Собачий Тренога", Нинг Тао не мог контролировать свой гнев и прижал его к земле. Он не мог найти Чена Пингдао, на которого можно было бы разозлиться, поэтому он мог вылить свой гнев только на Небесный Собачий Тренога, который он оставил позади.

Тем не менее, он быстро рассеялся, если Чен Пинг Дао мог справиться с чем угодно, как он мог заставить Небесную внешнюю клинику закрепиться за ним? Даже если он разбил его на куски, Чен Пингдао все равно должен есть и пить и жить комфортно.

Он поставил на место Небесный Собачий Трипод и древний бронзовый Данский Трипод, и в процессе работы нашел имя бронзового Данского Трипода, который получил название "Разорванный и изломанный Трипод". Это было также странное название для того, что явно было очень хорошим Дэном Дингом. Маленький черный, сломанный горшок гнилой и сломанный, но имеет поэтическое название "Мэй Сян Дин".

В конце концов, Нин Тао выпил каплю жидкости из кастрюли с благовониями красоты. Чувство вкуса земных деликатесов, которые вы никогда раньше не пробовали, сразу же ощущается у вас в горле и прямо к вашим внутренним органам! Всё его тело согрелось, очень удобно!

Нин Тао замер на мгновение, и вдруг его глаза загорелись, как он сказал: "Моя духовная сила уже достигла стандарта превращения в пламя дана, и у меня также есть такие странные сокровища, как Mei Xiang Ding, так почему бы мне не использовать его для уточнения обычных трав или специй ингредиентов и совершенствовать мою вторую карьеру? Утончение Первичного Рецепта Дан требует столько драгоценных трав и материалов, что даже если бы я пошел за лекарством, мне все равно понадобились бы дорожные сборы, я должен зарабатывать деньги"!

После того, как он стал владельцем Небесной Зарубежной Клиники, он задумался не о том, сколько денег он хочет заработать, а о том, как зарабатывать добро и зло, сдавая в аренду и предлагая практику. Он не только заработает денег, но и много и много!

Внезапно черно-белый Ци в Добром и Злом Триподе втянулся в Трипод, и из него доносился странный звук.

Нин Тао наскребрепнул, чтобы собрать свои мысли о зарабатывании денег, и быстро пошел к Доброму и Злому Триподу. Черно-белая жидкость в Триподе Добра и Зла быстро вращалась, образуя вихрь. Центр вихря должен был быть дном Горшка Добра и Зла, но теперь это была дыра размером с трещину, в которой не было дна!

В мгновение ока вихрь остановился, на две трети меньше жидкости в черно-белом цвете.

Нин Тао последовал и вытащил бамбуковый ноутбук из маленькой коробки с лекарствами, баланс на ноутбуке был точно баланс двухсот очков добра и зла арендной платы вычитается.

В бамбуковой книге был указан пункт, что следующая арендная плата должна быть выплачена в течение тридцати дней, а арендная плата за следующий месяц составляет триста очков за добро и зло.

Цена выросла!

Нинг Тао в ожесточении закричал: "Почему бы тебе не пойти и не схватить его!"

Однако появилось нечто новое: клиника модернизируется после тысячи пунктов проката добра и зла.

Нинг Тао замер на месте.

Можно ли модернизировать эту выгребную яму?

Теперь, когда это так жалко, не будет ли это еще более жалким после апгрейда?

Однако у него не было выбора.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0051 Всадник локомотива**

0051 Глава Локомотивный всадник, покидая клинику, Нин Тао вызвал такси и отправился прямиком в ботанический сад Blueprint Biotechnology.

Дневное солнце было очень сильным, и таксист повернул кондиционер до максимума, но все равно было жарко.

Нин Тао разбудил мобильный телефон, который был выключен в течение нескольких дней, затем набрал телефон Линь Цинхуа, и как только был сделан звонок, он открыл дверь в гору: "Брат Цинхуа, мне нужно немного трав и материалов, в последний раз, когда я ходил в вашу лабораторию я видел ботанический сад посажено много заветных растений, может быть, есть то, что мне нужно, если это удобно для вас, я хочу пойти и посмотреть, если вы найдете то, что мне нужно, пожалуйста, дайте мне еще немного".

Линь Цинхуа даже не колебался ни секунды, и как только сторона Нин Тао заткнулась, он сказал: "Где ты?". Я приду и заберу тебя через минуту, а потом мы вместе пойдем в ботанический сад и возьмем все, что ты увидишь".

Нин Тао сказал: "Вместо того, чтобы приехать за мной, я вызвал такси и направился в твой ботанический сад".

"Я буду в лаборатории, подожду тебя." Голос Линь Цинь Хуа.

Нинг Тао повесил трубку и выглянул в окно. Реакция Линь Цинхуа была неожиданной, ему не нужно было думать об этом, но он не мог не думать о повышении арендной платы в клинике, был более глубокий вопрос, куда делась добрая и злая арендная плата, собранная Небесной Иностранной Клиникой? Увеличивает ли цена и модернизирует ли ее установленный режим работы, или есть дополнительный "владелец"?

Локомотив внезапно проехал мимо борта такси, так быстро, что чуть не пристегнулся к такси.

Водитель такси захлопнулся на тормозах и проклял: "Ты умрешь! Езжай на своей гребаной лопате!"

Нин Тао последовал за окном вагона и посмотрел в сторону локомотива, который был прохладным, стоимостью не менее нескольких сотен тысяч. Всадник на локомотиве еще прохладнее, на нем не шлем локомотива, а карман. Также носили не кожаный костюм для локомотива, а черный старинный халат. Его первое впечатление заключается в том, что гонщик на мотоцикле, в основном, является энтузиастом COSPLAY, и именно у него есть эта личность.

Всадник на локомотиве внезапно оглянулся.

Четыре глаза.

Нинг Тао мгновенно напрягся, и то, что он увидел, было парой жалких зеленых глаз! Глаза были демоническими, идентичными глазам демонизированного Линь Цинь Хуа! Но только его глаза, его лицо было покрыто большой черной маской, и его лицо не было видно вообще.

Всадник скрутил голову и случайно выбросил ее, а к окну такси прикрепили кусок бумаги, который треснул с воздуха.

Нин Тао переместил глаза на лист бумаги с написанной на нем фразой: 15 ночи месяца деревня Большой Кубок на горе Зеленого Дракона не будет разделена.

Лист бумаги пролежал всего две секунды, прежде чем он улетел из окна автомобиля.

Нин Тао отошёл и с тревогой сказал: "Хозяин, догоняйте локомотив!".

Водитель такси сказал в преувеличенном тоне: "Ты издеваешься? Это сотни тысяч импортных локомотивов, даже если вы дадите мне в десять раз дороже машины, я не смогу угнаться за этой дрянной машиной!" Потом он добавил: "Я говорю, приятель, мы же не будем снимать фильм прямо сейчас, не так ли?"

Точно так же, как говорил таксист, локомотив внезапно набрал скорость и поехал в поворот, разворачиваясь. К тому времени, как такси повернет за угол, где был локомотив и всадник еще на дороге?

Сердце Нин Тао было в шоке: "Этот всадник явно ненормальный, его глаза такие же, как у Линь Цинхуа, когда его демонизировали, скорее всего, он какой-то демон, возможно, он даже стоит за звонком Линь Цинхуа, но зачем ему просить меня встретиться с ним в какой-нибудь большой чашей деревне, или ночью?".

В пятнадцатую ночь месяца у него было десять дней, чтобы подумать о том, ехать или не ехать.

Такси приехало в ботанический сад Blueprint Biotechnology, а Нинг Тао заплатил за проезд и вышел.

Не только Линь Цинхуа стоял у ворот и ждал его, но и Линь Цинъюй. Была ли она здесь рано утром или знала, что он придет специально, неизвестно.

Линь Цинъю улыбнулась ей на лице, создав удивительно сердечное ощущение. Она носила голубую, ультракороткую юбку, которая была только длиной тела, чтобы обернуть вокруг бедер. Обтягивающая белая футболка очерчивает эффектные изгибы груди и стройную талию, которая проста и в то же время сексуальна.

Нин Тао подошел и улыбнулся в приветствии.

Линь Цинъюй быстро поприветствовала его, ее голос был теплым: "Доктор Нин, как так получилось, что ваш мобильник отключен на несколько дней, я не могла дозвониться до вас, если бы вы не позвонили моему брату, я бы хотела позвонить в полицию".

В углу рта Нинг Тао появился намек на улыбку: "У моего мобильного телефона кончилась батарея".

Линь Цинъю поиграла в игру: "Нет энергии, ты не знаешь о зарядке? Закрытие на несколько дней, должно быть, есть какой-то секрет, который ты не хочешь мне рассказать, верно?"

Нинг Тао просто улыбнулся и не объяснил. Он отключил ее из-за своей неожиданной духовной практики, но с ней, конечно, не было возможности поговорить о таком.

Линь Цинь Хуа также подошел и сказал с улыбкой: "Тао, ты не знаешь, как сильно моя сестра хочет тебя видеть, это было у меня в ухе несколько раз, ты наконец-то пришел, иначе моему уху пришлось бы снова страдать".

Линь Цинъюй уставилась на брата, брат! Ты все еще мой настоящий брат? Если ты скажешь это обо мне, я тебя проигнорирую!"

Она также сменила имя, перестала называть доктора Нинг "Атао", и изменила его, чтобы идти по течению и не оставлять следов.

На самом деле, имя "А Тао" немного неудобно для Нин Тао, но братья и сестры семьи Лин называют его так, он не может сказать "нет" этому зову, верно?

"Брат Цинь Хуа, это трава, которая мне нужна, посмотри, есть ли она у тебя здесь?" Нин Тао вытащил подготовленный им список и передал его Лин Цинхуа. Это как бы отвлекает от неловкости.

Линь Цинь Хуа взял список и, взглянув на него, заправил его в карман брюк, не сказав, был ли он там или нет, а просто сказал: "Давайте зайдем внутрь и поговорим".

Нинг Тао кивнул: "Ладно, пойдем внутрь и поговорим".

Войдя в ботанический сад, Линь Цинхуа поехал на электрическом экскурсионном автомобиле с Нин Тао и Линь Цинъю в направлении лаборатории.

Ботанический сад был тихим, рабочих не видели работающими.

Нин Тао любопытно спросил: "Почему никто не работает?"

"Я собираюсь закрыть это место", - сказал Линь Цинь Хуа.

"Близко?" Нинг Тао был немного удивлен. Этот ботанический сад огромен, стоит не менее десяти миллионов долларов, и закрытие его - сюрприз для всех.

Лин Цинхуа повернулся и улыбнулся: "Я не только закрываю этот ботанический сад и свою лабораторию, но и заканчиваю проект "Охота на предков"".

Нин Тао сразу понял, что Линь Цинхуа обеспечивал соблюдение единственного пункта в своем договоре рецепта на злые помыслы, который был "саморазрубающий демонических корней".

Причина, по которой Линь Цинхуа является "новым демоном", корень находится в этом ботаническом саду, в проекте поиска предков, он закрыл ботанический сад, лабораторию, завершить проект поиска предков является "саморежущий корень демона".

"Хорошо выключи его, и мне не придётся беспокоиться о том, что у моего брата будет ещё одна такая ужасная авария." Линь Цинъюй сказал.

Нинг Тао слегка кивнул: "Ну, это хорошо".

Хотя он сказал это ртом, он знал, что все не так просто. Поисковая таблетка предков и секретная информация проекта "Поиск предков" в настоящее время находятся в руках Академии наук, так что даже если бы у Линь Цинхуа была решимость "вырезать корень демона", это было бы бесполезно, потому что никто не смог убедить Академию наук уничтожить те вещи, которые связаны с проектом "Поиск предков", и это было бы невыполнимой задачей.

На самом деле, он имел намерение потерять деньги, когда он делал этот "бизнес" с Линь Цинхуа, и он не ожидал, что Линь Цинхуа сможет привести в исполнение "саморазрушающий" пункт договора о рецептах плохой идеи. Таким образом, срок, который он установил на знаке рецепта злого ума, составлял шесть месяцев, и это был максимальный срок действия рецепта злого ума.

"О чем ты думал?" Линь Цинъю прикоснулась локтем к руке Нин Тао: "У тебя что-то на уме?"

Нин Тао собрал свои мысли и раскрыл намек на улыбку: "Нет, просто немного жаль".

Линь Цинъюй сказал: "Нет жалости, мы найдем аукционный дом, чтобы выставить его на аукцион в следующем месяце, и мы не обязательно потеряем деньги".

"Пришли на аукцион?" Нинг Тао посмотрел на современные теплицы по обе стороны дороги, а также на различные редкие растения, посаженные в полях, и немного отвлекся.

Линь Цинъюй кивнула: "Это то, что мои брат и отец завершили, это не изменится".

Нин Тао подумал о "руках" ароматного Трипода красоты и о своем плане заработать деньги.

Однако он просто не мог позволить себе купить ботанический сад.

Электрический экскурсионный автобус остановился перед лабораторией, а трое вышли и вошли в лабораторию.

Лаборатория была пуста, без единого сотрудника.

Придя в офис, Линь Цинхуа сказал: "Цинь Юй, иди сделай чашку чая для Атао, а я поговорю с Атао о вещах".

"Хмм." Линь Цинъюй ответила и ушла.

Линь Цинхуа закрыл дверь своего офиса и повернулся, чтобы посмотреть на Нин Тао, его глаза вдруг изменились на пугающе зеленый!

Нинг Тао слегка замерз, ''Для чего? Успокойся, я не хочу видеть тебя в другом свете".

Другой внешностью Линь Цинхуа был "новый демон" с большой грудью и хорошей задницей.

Нинг Тао однажды видел это в клинике "Небеса за пределами", и он не хотел видеть это во второй раз. В клинике, Линь Цинь Хуа подписал контракт на рецепт злых помыслов и принял первичный рецепт Дэн, но лечение только вылечил его "демонической болезни", а не превратил его обратно в обычного человека.

С определенной точки зрения, его лечение Линь Цинхуа не было, чтобы превратить его обратно в нормального человека, но только для того, чтобы вылечить демоническую болезнь, что Линь Цинхуа развился от принятия таблетки Искателя предков.

Новый Демон, это личность, а не болезнь.

Если какой-нибудь мужчина хотел превратиться в женщину и отрезать эту его вещь, все, что Нинг Тао мог сделать через клинику "Небеса за пределами", это позволить его ранам зажить и восстановить здоровье, а не устанавливать ту вещь, которую он отрезал назад. Поэтому его лечение было равносильно атаке на проблемы, которые Линь Цинхуа не мог атаковать, устраняя фатальные побочные эффекты и превращая Линь Цинхуа в здорового и нормального нового демона, который не мог изменить то, что было изменено обратно.

Линь Цинхуа выглядела взволнованной и ее голос немного дрожал: "Я не могу быть спокойной, я особенно взволнована, когда вижу тебя".

Нинг Тао, ".........."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0052: Демоническая теория**

0052 Глава Теория Человеческого Демона Нинг Тао, похоже, заставила Линь Цинхуа кое-что понять, и он поспешил объяснить: "Эм, это... Я не это имел в виду, я нормальный человек, я имею в виду, я знаю, что ты не нормальный человек, ты же культиватор, так?"

Нинг Тао кивнул, не отрицая этого. Он столкнулся с новым демоном, а не с обычным человеком, поэтому не было необходимости скрывать свою идентичность как культиватора. Не говоря уже о том, что Линь Цинь Хуа исследовал и изучал таблетку Искателя предков, для него было невозможно не знать о существовании культиваторов и демонов в этом мире.

"Те травы, которые вы просили использовать для рафинирования эликсира?"

Нинг Тао снова слабо кивнул: "Ну, а у вас тут есть?"

Линь Цинхуа сказал: "Я взглянул на твой список, у меня здесь по крайней мере дюжина таких, я отдам их тебе".

Нинг Тао был мгновенно в восторге: "Это слишком хорошо, быстро покажи мне".

"Сначала посмотри на это". Линь Цинь Хуа сказал, как он подошел к своему столу и открыл ящик, затем вытащил лист бумаги из ящика и передал его Нин Тао.

Нин Тао переместил глаза на бумагу, и в его поле зрения вошла знакомая строка: в ночь пятнадцатого дня лунного месяца, деревня Большой Кубок в горе Зеленого Дракона, не должна быть оставлена позади.

Тот же почерк, то же содержание.

Разум Нинга Тао естественным образом вспыхнул в ответ на всадника локомотива в ковшовой шляпе, и эти жалкие зеленые глаза сделали его неспособным забыть.

"Когда ты получил эту записку?" Нин Тао быстро собрал свои мысли и случайно спросил.

Лин Цинхуа сказал: "Это было на моем столе, когда я пришла в офис сегодня утром. Наверное, это парень, который дал мне формулу и духовную землю, он, кажется, хочет меня видеть, и я хочу уйти, но я снова немного напуган, так что я хотел бы узнать ваше мнение".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Ты не можешь спрятаться, я пойду с тобой 15 вечера месяца, я также хочу познакомиться с этим человеком, я хочу увидеть, кто он на самом деле".

"Это здорово, я не буду бояться с тобой вместе со мной." Линь Цинхуа выглядела довольной.

Нинг Тао сказал: "Теперь отведи меня посмотреть на эти травы".

Как только его слова упали, Линь Цинь Хуа внезапно нахлынул вниз и встал на колени перед Ning Tao.

Нинг Тао врасплох сказал: "Что ты делаешь?"

Линь Цинхуа сказал: "Я буду поклоняться тебе, как учитель, и я тоже научусь культивированию"!

Нинг Тао замер на мгновение, немного застрял врасплох.

Линь Цинхуа искренне сказал: "Этот несчастный случай заставил меня открыть для себя новый мир и заставил меня почувствовать, что вещи, которые я узнал, были настолько незначительными и даже нелепо детскими". Я хочу быть таким же культиватором, как ты, чтобы ты мог принять меня за своего ученика".

Сказав это, Лоб Линь Цинь Хуа опустился на землю.

Нин Тао нервно протянул руку помощи и потащил голову Линь Цинь Хуа: "Вставай".

Лин Цинхуа радостно сказал: "Ты согласен?"

Нин Тао, однако, покачал головой: "Я не беру учеников, и путь, по которому ты идешь, отличается от моего, я не могу тебя ничему научить". Но если тебе нужна помощь, я могу тебе помочь".

Нин Тао помог Линь Цинь Хуа встать на ноги: "Давайте просто откажемся от этого и возьмем ученика, мы сможем быть друзьями".

Он был естественным посредником между добром и злом, владельцем Небесной внешней клиники, как он мог принять нового демона за ученика? На самом деле, он не мог никого принять за ученика, потому что его выращивание, алхимия и т.д. были основаны на том, что он был естественным посредником между добром и злом, и без этого основания, гений был бы напрасен.

Линь Цинь Хуа вздохнул: "Хорошо, сейчас я проведу тебя через эти травы".

В этот момент Линь Цинруй открыл дверь чашечкой чая и ласково сказал: "Тао, я приготовил тебе чашку чая пу-эр, попробуй мое чайное искусство".

Нин Тао взял чай и вежливо сказал: "Спасибо".

Линь Цинь Хуа с улыбкой сказал: "Не мой?"

Линь Цинъю был удивлён: "Разве ты не говорил, что хочешь, чтобы я сделала чашку чая?"

Линь Цинь Хуа пожал плечами: "Я только теперь понимаю значение слова "уходящая девушка", увы, считайте меня не в себе, Атао, ты останешься здесь и попробуешь чайное искусство моей сестры, а я пойду в сокровищницу за травами".

Нин Тао хотела пойти со мной, но с чаем, который Линь Цинъю только что заварила в руке, было немного невежливо не сделать глоток, так что она просто сказала: "Хорошо, тогда я подожду тебя здесь".

"Сядьте, не стойте, положите чайную чашку на чайный столик и потяните, будьте осторожны с горячими руками." Линь Цинъюй сказал.

Нин Тао положил свою чайную чашку на чайный столик и сел на диван. Как только он сел, Линь Цинь Шу также сел рядом с ним с одной задницей. Его взгляд был похож на увлеченную цветами пчелу, приземлившуюся на одну из ее больших, длинных ног. Синяя ультракороткая юбка едва могла покрыть треть бедер, на ней не было чулок, ее белая нежная кожа была чистой и безупречной, как нефрит, ноги также были пухлыми и пропорциями, полностью ноги были модельного класса.

Ноги были вторым лицом женщины, а второе лицо Линь Цинъю, очевидно, было красивым до глубины души.

Кажется, чувствуя остаточный свет от угла глаз Нин Тао на своем теле, Линь Цинь Юй подсознательно затянул одну пару красивых ног вместе. Платье, в котором она была сегодня, было настолько коротким, что небольшая небрежность стала бы голой. Обычно она не носит такое короткое платье, но сегодня надела.

"Об этом, о чем ты только что говорил с моим братом?" Линь Цин Юй нарушила слегка неловкую тишину между ними.

Нинг Тао отодвинул свой взгляд, но все равно был немного неестественным: "Это... Я говорил с твоим братом о чем-то, связанном с травами".

"Ты не говорил мне, почему он выключен уже несколько дней." Тема Линь Цинь Юя поменялась местами.

Нинг Тао вел приличную книгу: "У него действительно кончилась батарейка".

"Я не верю в это, ты просто знаешь, что врать мне, конечно, это не то, что ты и Цзян Хао сказали, верно?" Слова Линь Циньюй оттеняют неуверенность.

Что это насчет Цзян Хао?

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Мобильный Нин Тао вдруг зазвонил, он достал свой телефон и посмотрел на него, и внезапно потерял дар речи, сказав, что Цзян Хао Цзян Хао приедет.

Нинг Тао поцарапал кнопку ответа: "Это я, давай".

"Почему твой телефон выключен? Я уже несколько дней не могу до тебя дозвониться. Где ты был? Что происходит?" Цзян задал несколько вопросов на одном дыхании и возненавидел все обстоятельства "исчезновения" Нин Тао в эти дни.

Нинг Тао горько смеялся: "Что....... что телефон сдох".

Цзян Хао на минуту замолчал, прежде чем сказать: "Где ты сейчас?".

Очевидно, она знала, что это оправдание, но Нинг Тао неохотно говорила это, и она не стала бы преследовать его. В этом и была разница между ней и Лин Цин Ю.

Нинг Тао сказал: "Я в ботаническом саду в Blueprint Biotech".

"Что ты там делал?"

"Мне нужны травы, у тебя есть что-нибудь?"

Цзян Хао на минуту замолчала, прежде чем сказать: "Ты отдашь свой телефон Лин Цин Ю, а я поговорю с ней".

Нин Тао на мгновение замер, а также подсознательно посмотрел на дверь.

Цзян Хао не было у двери.

Тем не менее, у нее хватило мужества сделать вывод, что Линь Циньюй был на его стороне.

Нин Тао не могла не улыбнуться с горечью перед тем, как передать свой сотовый Линь Цинъю, "Цзян Хао ищет тебя".

"Ищешь меня? Что она хотела от меня?" У Линь Цинъю также было смущенное выражение лица.

Нинг Тао сказал: "Я тоже не знаю, ты отвечаешь?"

"Ответь, почему бы и нет, я бы хотел посмотреть, чего она хочет от меня." Линь Цинъюй сказал, затем взял сотовый Нин Тао и ответил на звонок Цзян Хао.

Нин Тао был любопытен в своем сердце, размышляя о том, что Цзян Хао хотел сказать Линь Цин Ю.

Линь Цинъюй внезапно в восторге сказал: "Ботанический сад нельзя продать, а что? Это наша собственность Blueprint Biotech, так почему мы не имеем права продавать ее?"

Оказывается, в том-то и дело.

После ещё двух предложений Линь Цин Юй передала телефон Нин Тао и выдохнула: "Это возмутительно, она сказала, что хочет запечатать этот ботанический сад и не позволит нам провести аукцион!".

В этот момент Линь Цинхуа появился у дверей офиса, толкая тележку, как раз вовремя, чтобы услышать слова Линь Цинъюя, он в удивлении сказал: "Кто запечатает этот ботанический сад?".

Линь Цинъюй воскликнул: "Кто еще? Этот Цзян Хо!"

Вошёл Лин Цинхуа.

Нин Тао взглянул на тележку, которую Линь Цинхуа остановил за дверью, и увидел дюжину или около того бумажных коробок, запечатанных лентой, не видя того, что было внутри, но он уже чувствовал сильный запах трав, и то, что было внутри этих бумажных коробок, очевидно, было травами, которые ему были нужны. Но это было не лучшее время для него, чтобы разобрать его на части и посмотреть на него, и он прижал телефон к уху.

Голос Цзян Хао звучал из телефона: "Это не от вас зависит, продавать или нет, это место является местом убийства четырех человек, это лаборатория проекта поиска предков, дело даже не было расследовано, кто осмеливается продавать?"

Нинг Тао кашлянул: "Это я".

Цзян Хао еще две секунды молчал: "Возьмите все нужные травы и уходите, скоро кто-нибудь придет и завладеет ботаническим садом".

"Эм, понял, еще что-нибудь?" Нин Тао верил, что Цзян Хао ему не звонил.

"У меня очень важный пациент, который хотел бы, чтобы вы его увидели". Цзян Хао сказал.

"Какой пациент?"

"Старый босс, вроде как, позаботился обо мне, я только что узнал, что он болен, вроде как плохо, я упомянул тебя ему, и он хотел попросить тебя лечить его. Даже сделай мне одолжение, ладно?"

Нинг Тао сказал: "Да, где он?"

Цзян Хао сказал: "Он сейчас в Бейтоу, я бы хотел отвезти тебя в Бейтоу, если тебе удобно, а если нет, я попрошу старого босса приехать".

Нинг Тао на мгновение подумал: "Так как это твой старый босс, я думаю, что мне лучше поехать в Северную Столицу".

Если бы это был любой другой пациент, он бы позволил пациенту приехать в Шанчэн, но Цзян Хао другая, она очень помогла ему с делами Су Я, и он должен ему услугу. Кроме того, Северная столица была столицей, и ресурсы со всей страны сходятся в Северной столице, он хотел попытать там удачи и получить необходимые травы и материалы.

"Отлично, когда ты освободишься?" Голос Цзян Хао был полон ликования.

Нинг Тао сказал: "Через несколько дней".

"Тогда я забронирую билет сейчас, а вечером приду к тебе и поужинаю вместе." Не дожидаясь согласия Нин Тао, сторона Цзян Хао уже повесила трубку.

Нин Тао убрал свой мобильный телефон и посмотрел на братьев и сестер Лин, которые говорили низким голосом, он сказал: "Я знаю, что вам неудобно, но послушайте моего совета, не боритесь изо всех сил, с древних времен люди не воюют с чиновниками. Цзян Хао - это только человек, который выполняет приказы, и она не может быть той, кто принимает решения по таким вещам".

Линь Цинхуа сказал: "Я понимаю причину, по которой люди не борются с чиновниками, если они хотят запечатать его, пусть запечатывают".

Нин Тао снова сказал: "Брат Цин Хуа, я полагаю, что за нами все еще есть люди, которые хотят помочь в расследовании, и их даже спросят о проекте поиска предков, вы должны постараться сотрудничать, иначе будут неприятности".

Линь Цинь Хуа притворился, что улыбается легкомысленно: "Я решил больше не прикасаться к предметам Искания Предков, они берут эти предметы и изучают их, как им заблагорассудится, если они придут ко мне, я буду зависеть от ситуации, я буду сотрудничать, если смогу".

Нинг Тао сменил тему: "Это все травы для меня?"

Линь Цин сказал: "Список, который ты мне дал, все, что я могу найти, это здесь, почему бы тебе не взглянуть и не проверить, есть ли он".

Нин Тао сказал: "В этом нет необходимости, вы эксперт в этой области, я уверен, вы не ошибетесь". Цзян Хао сказал, что люди, захватившие ботанический сад, скоро будут здесь, так что пошли".

Линь Цинъю наклонила угол своего рта: "Пойду возьму машину".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0053: Лекарство американского благовотельного горшка**

0053 Глава 0053 Пришла ночь, и группа детей собралась у двери кухни, чтобы посмотреть, как Ге Мин жарит овощи. Мясо! Мясо!"

Связав фартук, потный Гэ Мин размахивал лопатой жареной картошки в руке: "Мясо, ты знаешь мясо за день, будь осторожен, оно все толстеет!".

И все же дети все еще кричат: "Мясо! Мясо! Мясо!"

Ли Сяоюй была единственным ребенком, который не пошел в суматоху за мясом, она стояла рядом с Су Я, смотрела вместе с Су Я на Нин Тао и Цзян Хао, которые стояли под баньяновым деревом и разговаривали, маленький ротик тоже не простаивал: "Сестра Су Я, вы что, просто так позволите плохому случиться?".

Су Я взглянула на Ли Сяоюй со странным взглядом: "Что ты сказала?"

Ли Сяоюй прижала руки к груди, и ее тон тоже был старым: "Ты глупая, что сестра Цзян Хао улыбнулась и была очень счастлива, как только увидела дядю Нина, я тоже женщина, с первого взгляда видно, что ей нравится дядя Нин, у нее такие длинные ноги, а лицо до сих пор такое красивое, что ты в опасности, нужно просто придумать какой-нибудь способ причинить какой-нибудь вред".

Су Я присела и ударила по маленькой заднице Ли Сяоюя одной пощечиной.

Мягким щелчком Ли Сяоюй крикнул: "Зачем ты меня бьешь?"

Суя сказал: "Разве не вы сказали придумать какой-то способ нанести ущерб? Ты подтянешь свою задницу, и я сделаю еще несколько ударов".

Ли Сяоюй нахмурился, это выражение было похоже на еду горчицы, как мороженое "матча".

Под баньяном Цзян Хао услышал, как Сюя, который "жалко кричал" Ли Сяоюй, оглянулся и сказал: "Как этот Сюйя избил ребенка?".

Нин Тао улыбнулась и сказала: "Эту маленькую девочку зовут Ли Сяоюй, она очень эльфотная, не смотри на нее, как будто она кричит от боли, но я уверена, что это она издевается над Су Я".

"Она издевалась над Суей?" У Цзян Хао было неверие на лице.

"Ты узнаешь позже, когда познакомишься с ней". Нинг Тао сменил тему: "Расскажи мне о своем старом боссе, я хочу знать о нем побольше".

"Его зовут Динь Йе, он отправился на войну и очень престижен в северном военном мире. Моя мать работала горничной в его семье в течение десяти лет в ее первые годы. А еще благодаря заботе дяди Динга я сегодня, на самом деле, в моем сердце, он - мой отец". Цзян Хао рассказала о своих отношениях с Дин Йе всего в двух предложениях.

Нин Тао сказал: "Тем больше причин для того, чтобы я лично поехал в Бейду и вылечил его, сказал мне, какая у него болезнь"?

Цзян Хао поднял палец: "Он здесь болен, я слышала от его семьи, что он большую часть времени без сознания, но когда он просыпается, он издает много шума, а иногда даже нападает на людей. У них дома есть собака, но она может быть......................."

Нин Тао в глубине души был любопытен: "Что с ним не так?"

Цзян Хао открыл беспомощное выражение: "Вероятно, несколько дней назад он заболел и укусил эту собаку до смерти".

Нин Тао не мог контролировать свой мозг, чтобы представить себе этот образ, и дополнительный шквал жуткого ощущения был добавлен в его сердце. Каким-то образом, у него было предчувствие, что то, что было у Динь Йе, не было нормальной болезнью. Как Дин Е, который Цзян Хао описал, смог насладиться лучшим медицинским лечением в стране, если бы больница имела способ лечения его, он бы не пригласил его, блуждающий врач, чтобы прийти к нему в голову вообще.

"Я забронировал билет на три дня, но не первым классом, эконом-классом, без проблем?" Цзян Хао сказал.

Нинг Тао раскрыл намек на улыбку: "Это мой первый полет, благодаря тебе".

Цзян Хао был поражен словами Нин Тао и протянул руку помощи Нин Тао.

"Ешьте!" Сюя внезапно зарычала, ее тон свирепствовал.

Кулак Цзян Хао застыл в воздухе.

Уже поздняя ночь, а клиника сбежала с неба.

Дюжина или около того бумажных коробок были распакованы и содержали редкие лекарственные травы, а также несколько ценных материалов, необходимых для выращивания. Вместе с тем, что оставил Чен Пинг Дао, травы и материалы для рафинирования Дана Первоначального Предписания были на треть короче.

Но даже если только треть Нин Тао все еще чувствует головную боль, Линь Цинхуа дал ему эти травы, если они продаются на рынке, они стоят как минимум миллион. Это также означало, что ему, вероятно, понадобилось так много денег, чтобы собрать травы и материалы для усовершенствования Первоначального Предписания Дана, и он должен был быть в ситуации, когда он мог бы их найти.

Нин Тао занялся некоторое время категоризацией и хранением всех лекарственных трав и материалов, а затем открыл бамбуковый эскиз учетной книги.

Баланс на бамбуковом скетче на 49 очков меньше и есть дополнительная черная линия. Более того, контракт Линь Цинь Хуа на выписку рецепта злого ума все еще существует и не исчезает.

Нинг Тао не мог не проклинать: "Будь ты проклят, я попросил немного трав, и это тоже будет наценкой для меня?"

Учетная книга Bamboo Jane не отвечала, правила были правилами, и она не сделает ни малейшего изменения из-за неловкой ситуации Нин Тао.

Нинг Тао закрыл бамбуковую тетрадь и положил ее в маленькую аптечку. Эта ситуация на самом деле была в его ожидании, он попросил Линь Цинхуа за травы, на самом деле, в маскировке, взимал с пациентов клиники деньги, и это не допускается. Тем не менее, с самого начала он имел намерение принять Линь Цинхуа в качестве пациента в "убыток", в противном случае он, безусловно, не попросил бы Линь Цинхуа за травами.

Для него не было никакой возможности сделать это, потому что если он не мог собрать травы и материалы вместе, у него скоро кончились бы лекарства, и он не смог бы заработать хорошую или плохую ренту без первичного дана по рецепту, а месячная рента в это время могла бы выкурить его до смерти! Немедленное нарушение - ничто по сравнению с таким исходом. Правила мертвы, люди живы, и иногда они должны быть гибкими.

Не задумываясь об этом, Нин Тао все равно столкнулся с другой проблемой, от которой у него болела голова, он зарабатывал деньги, и много и много.

Когда он был в ботаническом саду компании Blueprint Biotechnology Company, Нин Тао на самом деле думал о том, чтобы нарисовать там кровяной замок, а затем отправиться туда ночью, чтобы получить некоторые драгоценные травы или растения, а затем использовать зелье красоты, чтобы сделать тонизирующее лекарство, косметические кремы и так далее, чтобы продать за деньги. Это не кратчайший путь к зарабатыванию денег, но в конце концов идея была отвергнута им, так какая разница между этим и тем, что он вор? Университет был настолько сложен, что в течение четырех лет он не ходил воровать вещи, теперь же он стал владельцем Небесной Зарубежной Клиники, но пошел воровать травы, такого падения цены он не удосужился сделать.

Некоторое время, не имея ни малейшего представления о клинике, Нин Тао открыл дверь и вышел из нее.

Ночное небо тихое, круглая белая луна тихо висит на навесе, а яркий лунный свет подобен слою серебряного порошка на всем земном шаре.

Нинг Тао прогулялся по Небесной заставе-клинике.

Последнее здание клиники Тянь Вай на улице Four Garden Street проходит по узкой тропинке с густыми деревьями с обеих сторон и впереди - по склону холма.

Это был первый раз, когда Нинг Тао прогулялся позади клиники и посмотрел.

Плотный навес деревьев перекрыл лунный свет, и тропинка была тускло освещена. Там были жуки, щебетающие, щебетающие в траве у дороги.

Окружающая среда, звук, давали очень странное ощущение, как будто возвращаешься в прошлое, в какое-то прошлое.

"Это чувство все еще очень странное......." Нин Тао пробормотал себе, и как раз в это время его шаги внезапно остановились, и его глаза также переместились на кусок растительности на обочине дороги.

Там растет кусочек алоэ вера, очень плотный.

Сердце Нин Тао стукнуло, и вдохновение также вспыхнуло из его разума в тот момент.

Через несколько секунд Лин Тао внезапно вспыхнул смех, как нерв, "Почему я должен идти за этими драгоценными лекарственными травами? Я не один из тех аферистов-продавцов лекарств, я владелец Небесной внешней клиники, даже если это обычная трава или материал, я все равно могу измельчить ее во что-то хорошее, что трудно найти в десятитысячном золоте!"

Нинг Тао вернулся в клинику "Небесный внешний мир", вышел с пустыми руками и вернулся с лишним пучком алоэ вера в руке.

Алоэ Вера - очень распространенная вещь, и это определенно хорошо. Обладает лечебными свойствами, такими как противовоспалительное, антистазисное, очищающее тепло и детоксикация, мочегонное и инсектицидное и т.д. Кроме того, обладает косметическим эффектом увлажнения кожи, отбеливания и удаления морщин, а также пополнения витаминов кожи.

Современные промышленные технологии не могут полностью извлечь "жизненную сущность" алоэ вера, но это совсем другое дело, когда речь заходит о Ningtao.

Нин Тао вымыл алоэ вера, собрал несколько листьев алоэ вера и поместил их в ароматический горшок, затем "зажег" огонь и приклеил ладони к треснувшему ароматическому горшку.

Все трещины в кастрюле с благовониями как будто высохли в этот момент, а в клинике раздался жужжащий звук кастрюли, звук священный и таинственный, как звук Великого Пути.

Научно необъяснимое энергетическое поле родилось под "алхимической реакцией" огня танца Ningtao и ароматического горшка. Листья алоэ вера в горшке, казалось, испытывали силу естественного выветривания каждый момент, удаляя мусор и оставляя сущность, которая затем была сконцентрирована и рафинирована.

Через несколько минут исчезло несколько листьев алоэ вера, но в Mei Xiang Ding появился еще немного вязкого зеленого сока, который освежал, как сжиженный нефрит из семян льда.

Нин Тао аккуратно налил несколько капель сока Эссенции Алоэ Вера в маленькую фарфоровую вазу, затем сам попробовал немного сбросить на руку и вытер ее. Сок алоэ вера распространяется по коже, и кажется, что сухая и потрескавшаяся кожа внезапно увлажняется влажностью дождя.

Через несколько секунд Нин Тао протянул руку и аккуратно натер кожу, увлажненную соком алоэ вера, и она стала более нежной и блестящей.

Незаменимый сок алоэ вера, он должен быть лучшим косметическим средством по уходу за кожей в мире.

"Невозможно сказать, насколько эффективен его уход за кожей, интересно, насколько он лекарственный?" Отчаявшись получить ответ, Нин Тао нашел нож, который разрезал травы и сделал надрез на спине его руки.

Кровь, вылитая из ран, но быстро затвердевшая и поцарапанная исцеляющим действием Духовной Силы.

Нин Тао капнул еще одну каплю сока Эссенции Алоэ Вера из маленькой белой фарфоровой вазы, затем равномерно размазал ее по тонкому шраму. Прохлада вновь появилась, и в процессе произошло чудо, шрам затухает так быстро, что на конце не осталось даже шрама. Еще более возмутительно то, что поцарапанная кожа мягче и глаже, чем окружающая, не покрытая соком сыворотки алоэ вера!

Нин Тао был так взволнован, что громко засмеялся, с этой штукой, все еще беспокоясь о том, что не заработаешь денег?

На следующую ночь в алоэ-поле за клиникой Sky Out не хватало хорошего куска алоэ вера.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0054 Парень на двери**

0054 Глава Дальнейший бойфренд Три дня спустя, Киото.

Перед небольшой площадью остановилось такси, и Нин Тао вышел с небольшим сундуком с лекарствами и большим пакетом сувениров, который он привез из Шанчэна. Цзян Хао также вышел из машины, затем вырвал из рук Нин Тао тяжелый мешок с деревенскими деликатесами и повел его в камеру.

"Всё сказано тебе не покупать его, ты к нему неравнодушен, что в нём? Так тяжело." Цзян Хао вел разговор с Нин Тао.

Нин Тао засмеялся и сказал: "Когда я впервые подхожу к двери, как я могу быть таким злым с пустыми руками? Там тоже не так много, кроме некоторых местных фирменных блюд Горного города, есть некоторые мои домашние травы, специи и прочее".

"А ты сам делаешь травы и специи?" Цзян Хуо выглядел удивлённым.

Нин Тао сказал: "Ничего страшного, это все обычные съедобные тонизирующие травы, а потом я лечил их по методу Ancestral Secret, который очень полезен для организма". Что касается специй, то это все для жарки во фритюре и, возможно, сделает блюдо немного лучше".

"Возможно?" Цзян смеялся: "Ты божественный врач, я никогда не видел такого великого врача, когда я рос, любая болезнь, которая приходит к тебе - незначительная, травы и специи, с которыми ты справляешься, моя мать должна их любить".

Нинг Тао был немного смущен и улыбнулся: "Просто это немного подло, тетя не возражает".

Когда она пришла в квартиру, женщина средних лет с плюшевой собакой столкнулась с Цзян Хао и Нин Тао, которые собирались войти в здание, сначала замерли на мгновение, а затем удивленным голосом сказали: "Ну разве это не Цзян Хао, приносящий домой объект?

Цзян Хао показал смущенное выражение и его лицо покраснело: "Тетя Чжан Хао, мы на самом деле.........."

"Вообще-то, что в этом такого неловкого." Тетя Чжан снова и снова смотрела на Нин Тао, а потом сказала: "Этот молодой человек очень красивый, как его зовут?". Чем ты зарабатываешь на жизнь? Где это?"

Вот насколько могущественно любопытство Великой Матери Китая.

Не дожидаясь, пока Нин Тао что-нибудь скажет в ответ, Цзян Хао потащил Нин Тао к зданию и сказал: "Тетя Чжан, моя мама ждет нас, так что я не буду много говорить, увидимся позже".

Эта тётя Чжан оглянулась на Нин Тао, которого Цзян Хао затащил в здание подразделения, и мягко покачала головой: "Человек - Чжун, просто немного бедный, даже не приличный предмет одежды, по сравнению с нашей семейной тётей на сто тысяч миль хуже, наша семейная тётя носит часы лучше, чем десятки тысяч.........................".

Нин Тао слышал эти слова, но если он слышал их, то мог только игнорировать их.

Когда она пришла в дом Цзян Хао, мать Цзян Хао, Тан Чжэнь, все улыбнулись, и когда она услышала, что Нин Тао принес ей немного трав и специй из тайного лечения, она не могла дождаться, чтобы открыть сумку и вытащить ее.

Есть три вида тонизирующих трав, которые Нин Тао дал Тан Чжэнь, волчника, дягиль и спаржа, все из которых были уточнены с помощью Мэй Сян Дин, но не до такой степени, что они являются самыми концентрированными и лучшими, что составляет всего 30 процентов. Но даже если он всего лишь на 30 процентов изыскан, ягоды годжи, которые он утончает, кристально прозрачны и ароматны, как ароматный рубин. Есть также дягиль и спаржа, две травы, которые красивы как янтарь и имеют экзотический аромат.

Тан Чжэнь посмотрел на это, и это, похвалил: "Ой, что это за ягода годзи, такая красивая! А эта дягиль, ой, я уверен, кто-нибудь скажет, что на мне агат, если я уйду с поднятой шеей..."

Специи, которые Нин Тао дал Тан Чжэнь, очень распространены, а именно перец чили, зерна перца и звездный анис, но через его духовную силу и рафинирование Mei Xiang Ding, те перцы чили, зерна перца и звездный анис также имеют текстуру кристально чистого янтаря и сильный аромат.

Тан Чжэнь снова похвала: "Ой, этот перец чили, перец, звездный анис хороший запах, даже есть не могу, Сяо Нин ах, ты действительно способен на ах ... ...".

Цзян Хао больше не мог этого выносить, и перетащил Нин Тао в комнату, только отпустив руку Нин Тао, когда он вошел в дверь.

Это была женская комната, с кроватью, гардеробом, комодом и книжной полкой, на которой было размещено несколько трофеев и медалей, таких как первое место на соревнованиях по стрельбе, второе место на соревнованиях по борьбе и т.д., а также несколько значков воинских заслуг третьего и второго класса.

Слишком много вещей делает комнату немного тесной, но это распространено в Северной столице. Цены здесь все спекулируют до 100 000 квадратных метров, простые люди просто не могут позволить себе купить дом. Дом был куплен Тан Чжэнь более десяти лет назад, когда цены были еще дешевы. Тем не менее, она была немного просчетлива, у нее не было много денег в то время, она просто купила этот небольшой набор из двух комнат, одна для нее и одна для реки, так что не было места.

"Можешь взять мою комнату на несколько дней, я возьму гостиную." Цзян Хао сказал.

Нин Тао в панике сказал: "Как такое может быть, это слишком большая натяжка, чтобы позволить тебе жить в гостиной, даже если я доставлю тебе неприятности, я пойду жить в гостиную".

Цзян Хао сказал: "Ты гость, как ты можешь спать в гостиной"? Решено, ты займешь мою комнату, а я - гостиную".

Нинг Тао сказал: "Если ты не скажешь "да", я пойду в отель".

"Ты......." Цзян Хао был ошеломлен Нин Тао.

Нинг Тао улыбнулась: "Решено, я возьму гостиную".

Цзян Хуо вздохнул: "Ну, ты иногда очень упрямый человек."

Нинг Тао просто улыбнулся и не взял трубку.

Tang Zhen сделал обед, с красным жареным мясом, вареные ломтики мяса и ясно тушеный цыпленок, все сделано в соответствии с тоником трав и специй, принесенных Ning Tao, красное жареное мясо со звездным анисом, вареное мясо с чили и перцем, и ясно тушеный цыпленок с дягилью. Эти блюда приходят на стол с одного конца, и весь дом становится ароматным и разжигает аппетит.

Специи и лечебные тонизирующие материалы, изысканные Ning Tao, превратили несколько обычных блюд в настоящий земной деликатес. Вареное мясо первоначально было подлинной кухней Сычуань, но положил Нин Тао изысканный чили и перец, пряные характеристики не изменились, но жить больше, чем вкус морепродуктов, как острый и свежий, и что острый не будет стимулировать людей вкусовые рецепторы и желудка, даже северный человек может съесть. Курица, тушеная со звездчатым анисом, мгновенно тает во рту, вкусная, а куриный суп настолько теплый и приятный, что вы даже не можете отличить от него свой желудок, это настоящий куриный суп для души.

Тан Чжэнь и Цзян ели так хорошо, что даже забыли о том, как должна питаться женщина.

За последние три дня он не только усовершенствовал много крема с алоэ вера, но и некоторые тонизирующие травы и специи, и на этот раз он отправил несколько тонизирующих трав и специй в Тан Чжэнь с целью "тестирования воды". Теперь казалось, что специи, рафинированные с Mei Xiang Ding, тоже хороши, и не было никаких опасений, что они не будут продаваться.

Несколько блюд были быстро стерты, и Тан Чжэнь отрыгнул полностью и сказал уютно: "Это самое удобное блюдо, которое я когда-либо ел в жизни, Сяо Нин, в будущем, когда у меня кончится перец чили, перец и все такое, мне все равно придется попросить тебя об этом, ты не можешь отказать мне".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Тетя, позвони мне, и я отправлю тебе по почте".

"Сяо Нин, ты не только милый, но и способный, какой девушке из семьи повезло выйти за тебя замуж?" Тан Чжэнь прищурился на Цзян Хао, который пил из чашки с водой, и вдруг всплыла другая фраза: "Сяо Нин, почему твоя девушка не приехала в Северную столицу"?

Нинг Тао замер на мгновение: "Моя девушка? Кто это?"

Тан Чжэнь сказал: "Я говорю о Линь Цин Юй, у тебя что, нет подружек"?

Нин Тао был слегка смущен: "Тётушка, ты неправильно поняла, у меня пока нет девушки, я просто очень близко дружу с Лин Цин Ю".

"Вот и все." Тан Чжэнь необъяснимо смеялся дважды, а затем наступил на спину ноги Цзян Хао одной ногой.

Рот Цзян Хао открылся широко и не кричал, но вода, которая только что достигла его рта, капала из угла его рта.

"Что с тобой?" Нин Тао с беспокойством сказал, что не видел маленьких движений Тан Чжэня под столом.

"Ничего, пойдем, я отведу тебя к Дингу". Цзян Хао сменила тему, она знала, почему на нее наступила собственная мать, о чем ей было стыдно думать.

"Хорошо, теперь мы пойдем к Дингу". Нин Тао сказал, что у него была назначена встреча "15 числа месяца", и он мог остаться в Бейду только на несколько дней.

Тан Чжэнь сказал: "Цзян Хао, у тебя назначена встреча с Дин Концзюнь?"

Он был сыном Дин Йе, генерал-майора в определенном военном округе в Северной столице. Об этом Цзян Хао рассказала в дороге Нин Тао, а также нескольким важным членам семьи Дин, которых она также кратко описала Нин Тао. Итак, когда он услышал, что Тан Чжэнь упоминает имя Дин Концзюнь, Нин Тао тут же подумал о том, кто он такой, и о некоторых соответствующих обстоятельствах. Дин Йе болен, и тот, кто сейчас отвечает за семью Дин, это Дин Конджун.

"Ура-ура, мам, пошли." Цзян Хао, кажется, не хочет оставаться на минуту, потому что если она останется, ее мать, которая ненавидит ее за то, что она не выходит замуж, не знает, какие неприятности произойдут.

Нин Тао попрощался с Тан Чжэнь, а затем последовал за Цзян Он вышел за дверь с маленьким сундуком для лекарств в руке.

На маленькой окружной дороге Цзян Хао задал вопрос: "Только что ты сказал моей маме, что у тебя нет девушки, почему бы тебе не найти её?"

Нин Тао неловко сказал: "Моя сторона еще даже не закончила школу, как я, школьник без работы и без денег, могу быть квалифицированным, чтобы поговорить с кем-нибудь".

"Вот чего ты не хочешь, предлагая тебе миллион, который ты случайно порвешь, предлагая тебе рекомендацию, от которой ты отказываешься, даже не задумываясь об этом." Цзян Хао все еще "все еще преследуется" этим.

Нинг Тао неловко улыбнулась: "Давай не будем об этом, я схожу за машиной". Он ускорил свой темп, давая ощущение побега.

Цзян Хао посмотрел на спину Нин Тао и замер на полсекунды до того, как вышла фраза: "Ты никогда не спрашивала меня, есть ли у меня парень?".

Но это было что-то, что только она могла слышать сама.

Дело не в том, что Нинг Тао не хотел искать девушку, он также был нормальным мужчиной, и его сердце трепетало при виде красивой и сексуальной женщины. Но он мог только думать об этом, и он не осмеливался взять на себя инициативу, чтобы преследовать определенную женщину. Раньше не было денег на погоню, теперь деньги не были главной проблемой, но его личность как владельца Небесной Зарубежной Клиники стала для него новой проблемой.

Он не знает, будет ли однажды клиника качать его в крематорий за то, что он не заработал достаточно арендной платы, и не знает, проживет ли он тысячи лет, как Чен Пинг Дао. В такой ситуации, как он может влюбиться в обычную девушку и держаться за руки до старости?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0055 Глава 0055 Таинственный фанат Ва-Лум**

Глава 0055 Таинственный дом Фан Хуа Инь Дин находится в военном комплексе, автономном четырехугольнике с причудливой и щедрой атмосферой и тяжелой исторической аурой. Ему, по крайней мере, сто лет. Для тех, кто может жить в таком доме в Северной столице, сам дом - это тяжелая "визитная карточка".

Следуя за Цзян Хао в дом Дин Йе, Нин Тао понял, что он не единственный врач, которого наняла семья Дин, были и другие врачи. Этим врачам были устроены специальные места для сидения, а перед ними на столе были таблички с именами. Все названия на марках очень "весомые", некоторые из них - старые и высокоуважаемые врачи китайской медицины, некоторые - известные врачи крупных больниц. Он часто видел профессиональные статьи, опубликованные этими людьми в медицинских журналах, поэтому чувствовал себя "знакомым" с ними.

Кроме того, был даосский священник по имени "Цин Шуй".

Цин Шуй, это должен быть даосский даос, а не имя.

Ситуация, которая пришла к нему, была несколько удивительной для Нинг Тао, но он также мог понять. Мастер Динг - очень влиятельный человек, у него много учеников, как в военных, так и в политических кругах, поэтому если он болен, будет ли меньше людей, которые будут рекомендовать врачей семье Динг? Его самого Цзян Хао порекомендовал увидеть Дин Йе по доброте душевной, иначе он бы здесь не появился. Но в отличие от этих людей, он, доктор, не имел выделенного места, а тем более именной бирки, чтобы представить его. Придя в гостиную, он даже не знал, где сидеть.

Цзян Хао также, казалось, чувствовала себя немного неловко, она затащила Нин Тао в незаметный уголок и намеренно искала тему: "На самом деле даосские монахи еще существуют, не является ли это экстренным случаем, чтобы обратиться за медицинской помощью?"

Нин Тао прошептал: "Не говорите, что даосизм тоже имеет медицинское искусство, даосизм - это национальная религия нашей китайской нации, и есть Божественное Бессмертное Искусство Фан Дзюцзу и все такое, оно могущественно".

Цзян Хао посмотрел Нин Тао странным взглядом в глаза: "Ты студент-медик из медицинского университета, и ты все еще веришь в это?"

Нинг Тао засмеялся: "Я верю в это, почему бы и нет?"

Он сам был культиватором и исцелил нового демона, так как он не мог поверить в даосизм? Он просто сидел в гостиной кресло Тай Ши с тонким лицом и закрытыми глазами, он не знал, может ли старый даосский священник быть целителем, квадратным искусством, божественным бессмертным искусством или чем-то вроде того.

Подобно тому, как Нинг Тао измерял старого даосиста, старый даосист внезапно открыл глаза и посмотрел на сторону Нинг Тао. Его глаза были своеобразными, давая чувство перспективы, как если бы они могли проникнуть в человеческую душу.

Нинг Тао не мог не почувствовать движение в своем сердце: "У этого старого Даоста такие странные глаза, может быть, он что-то нашел?"

Подобно тому, как Нин Тао думал таким образом, старый даосский закрыл глаза снова, и в тот момент сущность, которая только что появилась, была похожа на иллюзию.

В это время из прихожей с одной стороны гостиной вышли три человека, в середине идет молодой человек в возрасте около тридцати лет, национальное лицо, сильное и прямолинейное тело, весь человек дает людям ощущение "жесткого удара", взгляд можно увидеть солдата.

Этот молодой человек - Дин Конгджун.

В гостиную с Дин Кончжуном вошел белый врач, а также молодой человек с булочкой для волос и льняным платьем в стиле танг. Молодой человек также был в начале тридцати лет и носил пару очков в черной раме, с белой кожей и красивыми манерами, создавая впечатление, что он был кем-то высокого уровня.

Белый доктор сказал что-то человеку, одетому в танг, когда он шел, а затем человек, одетый в танг, перевел слова белого доктора Дин Конджуну.

Дин Кончжун остановился в середине гостиной, его выражение могилы, он не видел Цзян Хао и Нин Тао стоял в непритязательном углу.

Люди, которые ждали в гостиной, вставали толпами и шли в сторону Дин Кончжуна, похоже, ожидая, когда он примет какое-то решение.

Цзян Хао сказал: "Давай тоже послушаем".

Нин Тао кивнул и подошел к Цзян Хао.

В это время мужчина в танговом пальто снова заговорил: "Доктор Шон сказал, что единственный способ вылечить болезнь старика - это отправить его в больницу Веллингтона, в Китае нет способа вылечить болезнь старика, что нужно делать, брат Сунгджун может сам решить".

Лоб Дин Конджуна бороздил: "Брат Хуа Флуу, вы не знаете о темпераменте старика, он сражался с так называемыми войсками ООН на поле боя полуострова, у него нет хорошего предчувствия по отношению к Западу, если бы он знал, что я послал его в Англию на лечение, ему пришлось бы отругать меня до смерти".

Выйдя из толпы, Цзян Хао подошел к уху Нин Тао и прошептал: "Человека в костюме тана зовут Фан Хуайлу, фигура большого мастерства".

Нинг Тао просто кивнул с небольшим интересом.

Фан Вах снова сказал: "Брат Конджун, больница Веллингтон в настоящее время является лучшей частной больницей в мире, доктор Шон - лучший врач общей практики мозга в больнице Веллингтон, советы, которые он дает, не могут быть неправильными, подумайте об этом".

Лицо Дин Чжуна было наполнено взглядом нерешительности.

"Разве этот английский доктор тоже не немного неразговорчив?" Я не хочу ничего говорить, но я не согласен с тем, что он не может вылечить свою болезнь в Китае", - сказал старый китайский врач по имени Янь Сун, который предложил Мастеру Дин поехать в Англию на лечение. Нашей китайской медицине тысячи лет, когда же настал черед западных врачей говорить об этом?"

"Старый Ян, доктор Шон был приглашен мной, он натурал, если есть обиды, я извинюсь за него, что ты скажешь позже, чтобы мы могли поговорить наедине, что ты думаешь?" Фэн сказал.

Ян Сон последовал за ним и обнял кулак, вежливо сказав: "Господин Фань вежлив, мне также не хватало внимания в моих словах, пусть господин Фань увидит шутку".

Нин Тао имеет любопытный ум, он видел введение этой Янь Сонг в медицинский журнал, известный как "рука мудреца мира", очень замечательно, но не ожидал, что этот Фань Уарулиу так вежлив, боясь оскорбить как. Он не мог не догадаться, что это за человек с флуоресценцией Фан Ва.

Дин Кончжун пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Янь Сонга: "Старейшина Янь, вы также видели моего отца-семью, я хочу услышать ваше мнение".

Ян Сонг минуту молчал, прежде чем сказал: "Я был первым, кто лечил Мастера Динга, но... пожалуйста, простите меня за некомпетентность, я не могу диагностировать причину болезни Мастера Динга, я никогда в жизни не видел ничего подобного".

Глаза Дин Конджуна, пролитые на лица одного врача: "Вы все видели состояние моего семейного отца, может ли кто-нибудь поставить правильный диагноз?". Или предложения подойдут".

Никто не издал ни звука, и в гостиной царила тишина.

Только тогда Нин Тао понял, что все эти врачи уже показали Динь Йе болезнь. Приличное утверждение состоит в том, что он покойный, неприличное - в том, что он игнорируемый. Дин Концзюнь может просто стоять на пути доброты Цзян Хао, обещая ему приехать и увидеть Дин Йе, но потом поворачивается и забывает о нем.

Фан Хуа бегло сказал: "Шеф Цин Шуй Таоист, почему бы вам не попробовать".

Дао Мастер, который все еще сидел на стуле Таи Мастера с закрытыми глазами, только затем открыл глаза, он посмотрел на Fan Hua бегло, кивнул, а затем встал и пошел к этому коридору. Все это время он не сказал ни слова. Этот взгляд, это отношение, как будто все задолжали ему денег.

Одним движением разума Нин Тао его глаза и нос мгновенно вошли в состояние взгляда и обоняния. В его линии зрения тело даосского цинь-шуй возникло с облаком красочного ци, в дополнение к немного белого и туманного ци, плывущего вокруг, как змея-дух в его предшествующем погодном поле, полном духовности.

Всего одним взглядом Нин Тао получил ответ, который хотел, и его сердце тайно сказало: "Этот даосист Цин Шуй действительно необычен, у него есть Духовная Энергия, исходящая из его тела, однако, его Духовная Энергия смешанна и нечиста, он не может считаться истинным культиватором".

Даосист Цин Шуй, который только что ступил во вход в коридор, вдруг оглянулся в сторону, где Нин Тао был, его глаза заострялись, создавая впечатление, что ястреб следит за волком.

Нин Тао бледно улыбнулся от даосиста Цин Шуй, прекратив при этом состояние глаз и носа, смотрящих и нюхающих техник.

В этот момент, вспышка путаницы промелькнула в глазах даосского старейшины Цин Шуй, который, казалось, имеют неопределенные сомнения по поводу своего рода суждения. Но на секунду или две он убрал свой взгляд и направился в комнату в конце коридора.

Цзян Хао прикоснулся немного к руке Нин Тао: "Пойдем со мной".

Нин Тао кивнул и последовал за Цзян Хао в сторону Дин Конджуна. Даже забытые врачи здесь, так что они не могут вернуться домой, потому что их пренебрегают, верно?

"Брат Чжун, я привел сюда доктора Нинга." Цзян Хао познакомил Нин Тао с Дин Конджуном в нескольких шагах.

Только тогда глаза Дин Конджуна переместились к Цзян Хао, а затем от Цзян Хао к Нин Тао. Видя Нинга Тао, который был случайно одет в несколько переборщивший наряд, а также изношенный маленький сундук с лекарствами в руке, и его двадцати с чем-то летний возраст, он не мог не нахмуриться немного.

Нинг Тао посмотрел на это в глаза, но на поверхности не было никакой реакции. Он настолько молод и в своем "бизнесе", что для такого человека, как Дин Конджун, нет ничего необычного в том, что он немного скептически относится к своей первой встрече.

Взгляд флуоресценции Fan Hua также упал на тело Нин Тао, в отличие от реакции Дин Конджуна, в его глазах вспыхнул странный божественный свет.

Цзян Хао подошел к Дин Конджуну с улыбкой на лице: "Брат Конджун, это врач, о котором я тебе говорил, доктор Нин, он может вылечить болезнь дяди Дин".

"Исцелился?"

Цзян Хао сказал: "Брат Конджун, ты не знаешь, насколько удивительны медицинские навыки доктора Нина, мой отец был парализован инсультом, и в больнице даже не было хорошего случая, но он вылечил моего отца всего несколькими серебряными иглами, и...".

"Маленькая девочка, ты шутишь?" Ян Сон прервал слова Цзян Хао вопросительным взглядом на его лице: "Паралич инсульта, он исправил его несколькими серебряными иглами"?

Цзян Хао сказал: "Не только мой отец, доктор Нин также вылечил пациента психиатра, с которым Чэнь Гуочжун даже ничего не мог поделать".

"Что?" Реакция Ян Сона была такой, как будто на него наступили: "Даже пациент, с которым Чэнь Гуочжун ничего не может поделать, может ли он вылечиться"?

Цзян Хао протянул три пальца с гордостью своим тоном: "И это три часа, чтобы вылечиться".

В гостиной раздался крик, как только эти слова вышли наружу.

"Не может быть, этот молодой человек действительно настолько хорош?"

"Когда вышел такой молодой божественный доктор, почему у меня даже нет новостей?"

"Думаю, это хвастовство, где такие удивительные медицинские навыки?"

Там написано все, что угодно, только никто в это не верит.

Ян Сонг посмотрел на Нин Тао и сказал в тоне старейшины: "Молодые люди, чтобы спуститься на землю, из какой школы ты вышел? Или, кто твой хозяин?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0056: Армия осаждает город.**

0056 Глава Великая армейская осада Нинг Тао сказала: "Я из медицинского университета Горного города, у меня нет мастера, мои медицинские навыки передаются от моих предков".

Чен Пинг Дао - мастер?

Этот ублюдок не был хозяином, а если и должно было быть наследство, то это был Дао Небесный. Его естественным посредником добра и зла, представляющим небесный путь небесных клиник, является его Учитель. Но эту тайну нельзя рассказывать этим людям, она должна гнить в сердце.

В гостиной был еще один жужжание ухаживания и разговоров.

"Маунтин Сити Медицинский университет"? Это был обычный медицинский колледж, даже их директор должен был кричать как учитель, когда видел меня, как смеет этот ребенок вести себя как божественный врач передо мной".

"Посмотрите на его возраст, он, должно быть, только что выпустился. Я даже задаюсь вопросом, квалифицирован ли он как врач, как он посмел приехать сюда, чтобы лечить Старого Мастера Динга, что мы такое, если кто-то вроде него может видеть и исцелять?".

Нинг Тао не сделал ничего плохого и никого не приглашал к нему. Если бы мне пришлось найти какую-то причину, то это просто то, что он из скромного окружения, но он осмелился приехать сюда с большой группой известных врачей, чтобы "захватить бизнес", но и угрожал репутации и авторитету этих людей.

Ян Сон поднял руку и гостиная замолчала. Одно только это действие не помешало ему занять свое место среди этих знаменитых врачей.

"Молодой человек, будь приземленным и честным, скажи мне, какую добродетель ты должен прийти сюда, чтобы лечить старого хозяина Динга"? У Ян Сонг было серьезное выражение. Хе Де Хе Ненг, это изначально было самоустраняющимся замечанием, но его использовали на теле Нинг Тао, и он испортился.

Нин Тао в обморок сказал: "Извините, я врач, я здесь только для того, чтобы лечить пациентов, а не для того, чтобы обсуждать старшинство и старшинство".

Лицо Янь Сона стало трудно разглядеть, когда младший осмелился с ним так разговаривать?

Глаза Нин Тао переместились к телу Дин Конджуна: "Господин Дин, если вы мне верите, дайте мне попробовать, если вы мне не верите, я уйду сейчас же".

Дин завоеватель посмотрел на Ян Сона с нерешительным выражением лица, казалось, что он принимает неуверенность и ищет совета у Ян Сона.

Ян Сон сказал: "Старый мастер Динг имеет почетный статус, это не то, что может просто сказать и посмотреть, если такая вещь выйдет наружу, это также будет иметь плохой эффект на репутацию вашей семьи Динг".

Цзян Хао немного разозлился: "Это хорошо, как это влияет на репутацию семьи Дин?" Она снова сказала Дин Конгджуну: "Брат Конгджун, доктор Нинг очень занят, мне было трудно привезти его из Маунтин Сити, вы мне верите, если бы я не был уверен, я бы порекомендовал доктора Нинга?"

Завоеватель Дин не занял позицию сразу, и комментарии большой группы известных врачей явно повлияли на него, добавив к его колебаниям.

Нин Тао хотел уйти, но когда увидел, что Цзян Хао тянет с тревогой, перестал думать об этом снова. Причина, по которой он был здесь, была полностью в Цзян Хао, а не в том, кем были Дин Йе и Дин Конджун или насколько они были могущественны.

В тот момент Фан Хуарулиу, который стоял позади Дин Конджуна, вдруг сказал: "Я вижу, что доктор Нин имеет необыкновенный темперамент, но с таким количеством известных врачей здесь, он все еще может быть таким спокойным и расслабленным".

Когда Фан Хуа флуоресцентно открыл рот, чтобы сказать это, колебания Дин Конджуна исчезли: "Хорошо, раз брат Хуа флуоресцентно так сказал, пусть этот доктор Нин попробует". Он посмотрел на Нин Тао и его тон был немного вежливее: "Доктор Нин, когда выйдет даосист Цин Шуй, ты пойдешь и покажешь это моему семейному отцу".

Нинг Тао только слегка кивнул, но послесвечение в углу его глаз было на теле Fan Hua Lum. Этот фан Хуа флуоресцентно одно слово может заставить Дин Конджун изменить свое отношение, большая группа известных врачей также никто не возражал больше, хотя это семья Дин, но его позиция явно выше Дин Конджун, не простой вообще!

Лицо Янь Сонга было еще труднее разглядеть: "С тех пор как господин Фань сказал это, мне нечего сказать, но молодой человек, если вы можете вылечить Мастера Дин, Янь Сонг готов поклониться вам, как учителю. Если ты не можешь вылечить Мастера Динга, тебе лучше перестать говорить, что с этого момента ты врач, ты осмеливаешься заключить со мной пари?"

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Простите, я никогда не беру учеников и никогда не ставлю".

Группа известных врачей смотрят друг на друга, на этого ребенка, где смелость и отвага, на самом деле осмеливаются так говорить с Ян Сонг!

Ян Сонг в прошлом был почти выдохся, у него никогда не было проблеска ума, чтобы поклониться Нин Тао как учителю? Его сторона посмотрела свысока на Нин Тао, сказав, что он не был квалифицирован, чтобы увидеть Дин Йе, но Фан Хуаруксиу сказал, что Нин Тао имел реальную возможность позволить ему увидеть Дин Йе, то есть на публике, что у него не было видения. Дожив до своего возраста и уровня, лицо было более важным, чем что-либо, поэтому целью его слов было просто соревноваться за лицо! В результате, когда Нин Тао так сказал, у людей появилось ощущение, что он хочет поклониться своему хозяину!

Не делай с другими то, чего не хочешь.

Реакция Нинга Тао на самом деле была уже вежливой, он не был похож на кирпич на земле, кто бы ни захотел наступить на него, он мог наступить на него. Он владелец клиники за пределами Небес!

Фан Хуа флуоресцентно посмотрел на Нин Тао, его глаза глубокие и острые, как будто они собираются проколоть его сердце.

В это время дверь в комнату в конце коридора открылась, и мастер Цин Шуй Дао вышел из-за двери, качая головой, когда он шел, бормоча себе: "Странно, странно.....................".

Дин Концзюнь поприветствовал его: "Мастер Цин Шуй, каков результат"?

Цин Шуй Дао Мастер молчал в течение минуты, прежде чем он сказал: "Простите некомпетентность бедных Дао, врач не может сломать его, и дао тоже не может, бедный Дао больше не имеет лица, чтобы остаться здесь, прощайте, прощайте".

Фан Хуа бегло сказал: "Не спешите, мастер Цин Шуй, еще не поздно посмотреть, как доктор Нин ставит диагноз".

Глаза старейшины Цин Шуй Дао приземлились на тело Нин Тао, ничего не сказав, но и не уйдя.

Дин Кон Чжун сказал: "Доктор Нин, пожалуйста".

Нин Тао нес маленький сундук с лекарствами к двери комнаты в конце коридора.

Цзян Хао догнал Нин Тао: "Я возьму тебя".

"Пойдем и проверим". Динг сказал.

Нин Тао остановился на своем пути, обернулся и сказал: "У меня есть свои правила посещения и лечения пациентов, не может быть никакого третьего человека в этой комнате, кроме меня и пациента". Чтобы искать меня на лечение, нужно следовать моим правилам".

Цзян Хао последовал: "Брат Конджун, это правило лечения доктора Нинга, давайте просто останемся здесь и подождем, пока он выйдет".

Дин Конджун вздохнул: "Хорошо, тогда мы просто подождем".

Нин Тао отнес маленький сундук с лекарствами в комнату в конце коридора, а затем запер дверь задом наперед.

На кровати лежал старик, с короткими волосами, национальным лицом и высоким телосложением, которое даже лежа на кровати давало воздух величия. Этот темперамент встречается только у тех, кто всю жизнь прожил в армии.

Он Динь Йе.

Когда Нин Тао подошла к кровати, Динь Йе вдруг открыла глаза и посмотрела на Нин Тао.

Как раз в тот момент, Нин Тао, казалось, увидел что-то необычное в глазах Дин Йе, и он двинулся в своем сердце: "Может ли он быть новым демоном тоже?".

Тем не менее, Динь Йе только что посмотрел на Нин Тао и снова закрыл глаза.

Нин Тао пробудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, и в его глазах тело Дин Йе мгновенно окутано облаком красочного Ци. Эта ситуация удивила его немного, только что он думал, что Динь Йе был также новым демоном, как Линь Цинь Хуа, но Линь Цинь Хуа, который стал новым демоном, было зеленое и туманное поле погоды на его теле, в то время как поле погоды Динь Йе было красочным одним из обычных людей.

Еще более странным было то, что Динь Йе был явно болен, но вместо того, чтобы показывать признаки ослабления, его предшествующее погодное поле было даже сильнее, чем у обычного человека. Кроме того, запах, испускаемый его телом, был нормальным, и не было никаких органов или частей его тела, которые были бы больны.

Только с этого одного взгляда и запаха диагноз, Нин Тао мог почти быть уверен, что Дин Йе был очень здоровым стариком, но это был такой старик, который бы укусил свою собственную собаку до смерти, инициировав безумие!

Сердце Нин Тао мрачно сказало: "С таким количеством известных врачей, что даже даосы не смогли выяснить причину болезни, состояние Динь Йе должно быть особенным".

Бамбуковая книжка клиники находится в маленькой аптечке, использование бамбуковой книги для диагностики - самый простой и эффективный способ, но на этот раз Нин Тао хочет попробовать еще раз диагностировать причину болезни Дин Йе собственными силами. Во-первых, из-за любопытства, и во-вторых, потому что это тоже необходимое упражнение.

На кровати, Динь Йе вдруг открыла глаза снова, и яростный свет внезапно появился в ее глазах.

Чувство кризиса вспыхнуло, и Нинг Тао инстинктивно сделал шаг назад.

Динь Йе свирепо поднялся, и его руки выглянули из-под одеял и схватили Нин Тао за шею.

Ка-чау!

Две цепи, запертые вокруг запястий Динг Йе, мгновенно напряглись, и его руки остановились в воздухе. Но Мин не мог помочь Нин Тао, и он отчаянно пытался дотянуться руками до шеи Нин Тао. Железный кулак, запястья которого были запястьями, втирал их в кожу, а запястья быстро ломали кожу и сочились бусины крови. Он широко открыл рот и выпустил звуки, похожие на зверя.

В этот момент Нин Тао снова поймал что-то из глаз Дин Ери. Когда он впервые вошел в дверь, он не активировал глаза и нос, чтобы увидеть и понюхать, так что у него просто была небольшая иллюзия "видеть что-то". В данный момент он был в состоянии смотреть и нюхать, и он увидел это на первый взгляд, когда оно снова появилось из глаз Дин Йе, а также заперлось в прежнем погодном поле Дин Йе - это был намек на черную энергию!

Как только появился этот блеск энергии, руки Динь Йе проросли, а цепи продолжали издавать громкие звуки, создавая ощущение, что они вот-вот будут сломаны! Это была даже не сила, из которой мог вырваться старик, это был тот черный блеск энергии на работе!

Нин Тао внезапно сделал шаг вперед и схватил руку Дин Йе, дворец грязевых пилюль дрожал, и черно-белая духовная энергия спустилась вниз по его руке, и он набросился на этот блеск черной энергии как дракон.........

Без использования бамбуковой книги эскиз для диагностики, непосредственно ударить, это была уверенность в том, что повышение духовной силы принес Нин Тао.

У него было предчувствие, что кто-то "влил" черную энергию в тело Дин Йе, точно так же, как когда Чен Пиндао укусил его и влил в него немного духовной энергии. Однако, Chen Pingdao был добр, и человек который дал Ding Ye этот намек черной энергии не был так добр.

Черная и белая духовная энергия вошла в тело Ding Ye, и тот блеск темной энергии, который не осмеливался бороться, исчез в одно мгновение. Динь Йе также упал на кровать с закрытыми глазами.

"Пытаешься сбежать? Уже поздно!" Холодная улыбка появилась из угла рта Нин Тао, когда он протянул правую руку и схватил за лоб Дин Йе одной рукой. В тот же миг его духовная сила заперлась в Грязевом Боевом Дворце в глубине бровей Динг Йе.

Хотя Дворец Грязевых Пиллов Динг Йе не мог сравниться с его дворцом, это было хорошее место для того, чтобы спрятаться от мерцания темной энергии.

Сила черного и белого духа уплыла, как армия, осаждающая город!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0057 Специальные психические силы**

Глава 0057 Гостиная "Особая сила экстрасенса".

Кто-то воскликнул: "Я слышу цепи! Что этот молодой человек там делал?"

Ян Сон сказал: "Кончжун, я могу понять твое сердце, чтобы спасти твоего отца, но это также зависит от того, кто спасает, ты действительно веришь, что человек, который только что окончил медицинский университет лучше, чем мы, люди, он может спасти твоего отца? Не позволяй сыновнему благочестию твоему омрачать твое здравомыслие, если он в нем ранит отца твоего, и к тому времени тебе будет уже поздно об этом пожалеть".

Сердце Дин Фэнчжуня уже волновалось, услышав, как Ян Сонг говорит, что больше не может потопить свой гнев, вытягивая ногу и идя по направлению к коридору.

Цзян Хао разрезал ступеньку и заблокировал тело Дин Конджуна: "Брат Конджун, не мешай доктору Нин лечить дядю Дин".

Дин Конджун нахмурился: "Цзян Хао, уйди с дороги!"

Цзян Хао жестко сказал: "Брат Конджун, у доктора Нина свои правила посещения и лечения пациентов, поверьте, он обязательно вылечит болезнь дяди Дин, дайте ему еще немного времени".

Последователь динь ругался: "Уйди с дороги!"

Цзян Хао был оскорблен в своем сердце, но все еще стоял на пути Дин Конджун и не уступил ему.

Дин Чжунчжунь был в ярости: "Если что-то случится с моим отцом, ты будешь отвечать за это? Я не знаю, что ты думаешь, для маленького доктора, стоит ли это того!"

Цзян Хуо слегка укусил его за губу: "Я доверяю ему, оно того стоит".

"Я слишком ленив, чтобы слушать твою чушь, уйди с дороги!" Дин Конджун протянул руку и схватил Цзян Хао.

Хотя Дин Конжун была профессиональным солдатом, она не подходила Цзян Хао, которая легко могла уклониться или даже перепроверить, но она не уклонялась, а тем более не замахнулась на Дин Конжун, потому что семья Дин протянула снежную руку ей и ее матери в то время, когда они больше всего нуждались в помощи.

"Брат Раб, успокойся". Тот, кто говорил был Fan Hua флуоресценции, он также слышал движение в комнате, но его реакция отличалась от других, он был спокоен.

Дин Конджун отпустил руку Цзян Хао, "Как я могу быть спокойным? Это мой отец, и я никогда не видел, чтобы у этого доктора было такое правило". После паузы он добавил: "Нет, мне все еще неудобно, я должен зайти и посмотреть".

Фан Хуа бегло сказал: "Брат Конджун, я хочу подружиться с этим доктором Нингом, продай мне услугу, чтобы у него был полный шанс проявить себя".

Дин не может сойти с пути, и он может оттолкнуть, даже если перед ним десять Цзян Хао, но слова Fan Hua Lum заставляют его тщательно обдумать это. Ничего больше, только из-за личности Фан Хуа Лума, и той энергии, которую эта личность представляла.

Флуоресценция Fan Wah является одним из ведущих "бюрократов" во всем Китае.

Сформируйте игру, каждый может сформировать игру. Есть три вида людей, и есть высокие и низкие уровни. Игра, которую могут сформировать маленькие старики, это не более чем званый ужин с ужином, вызов нескольких человек для игры в покер, а не на сцене. Но есть группы людей, чьи бюро могут позвать владельцев нескольких 500-сильных государственных компаний вместе поиграть в гольф, а затем забить на большой многомиллиардный проект. Некоторые из организаторов даже смогли вместе позвать Меркель и Пушкина выпить по стаканчику, чтобы уладить международный спор.

Fan Wah fluorescent - это такая высококлассная группа людей, приехавших сюда от старого британского знаменитого терапевта Шона и даосиста Клируотера - его "группа". Боюсь, эти двое были теми, кого Дин Йе лично пригласил и, возможно, не пригласил. Как Дин Конджун посмел не продаться, когда такой человек, как Фан Вах, флуоресцентно сказал "продай мне лицо"?

"Тогда... я просто подожду". Динг сказал.

Знаменитый врач во главе с Ян Сонг также тихо, даже Дин Конжун хочет продать лицо Фань Хуарулиу, как они могут не продать лицо Фань Хуарулиу?

Комната.

Нин Тао, который использовал свою духовную силу, чтобы "осадить город", наконец, выяснил, что такое черная энергия, которая была мерцание духовной силы с темными свойствами.

В гостиной Нин Тао использовал свою телескопическую технику, чтобы открыть ауру, скрытую в метеорологическом поле Цин Шуй Даоиста, которая была похожа на туман в лесу после дождя, который он понял как энергию "Ян Шаня". Аура, исходящая из этой темной ауры, похожа на болотистую миазму, энергию "зла". Он является естественным посредником между добром и злом, и имеет настроенную "особую" духовную энергию, основанную на qi добра и зла, и его духовная энергия имеет характеристики этих двух признаков, и диагноз, который он получает, основан на анализе его собственной духовной энергии.

Этот проблеск духовной силы "Инь Зла" был причиной болезни Динь Йе.

Нин Тао открыл маленькую аптечку одной рукой и вытащил бамбуковый набросок из бухгалтерской книги, а затем надавил на одну из рук Дин Йе. Через несколько секунд он взял бамбуковый скетч из бухгалтерской книги и открыл его.

Нин Тао почувствовал себя немного безмолвным после прочтения содержимого бамбуковой тетради, Динг Йе имел лишь жалкое количество восьми Хороших Ностальгических Заслуг на своем теле, если бы он хотел пройти через каналы Небесной Зарубежной Клиники, чтобы лечить Динг Йе как пациента, он все равно должен был бы использовать первичный рецепт Дэн. Чен Пингдао оставил ему пять Данов Первоначального Предписания, и до сих пор он использовал три из них, оставив только два. Теперь, когда он даже не наскреблил травы и материалы для усовершенствования Первичного Рецепта Дана, и клиника подняла арендную плату, как бы он осмелился использовать Первичного Рецепта Дана для исцеления Динг Йе, на котором было всего восемь баллов Доброй Нирваны "Заслуга"?

Тем не менее, было одно, что заставило его чувствовать себя хорошо, и это было то, что диагноз, который он сделал с его собственными способностями на этот раз был в основном тот же самый, что и в бамбуковой книге, и была только разница между его пониманием "злой дух" и "злой дух" в бамбуковой книге, но все дело было в том, что немного духовной силы.

Нин Тао свернул бамбуковую книгу и положил ее обратно в маленький ящик с лекарствами, его правая рука схватила лоб Дин Йе, и приливная волна духовной силы бросилась во дворец грязевых таблеток, где прятался злой дух.

Особая Духовная Сила" Нинг Тао может выводить токсины из организма пациента, и в этом случае он играет роль "целителя". Теперь его "Особая Духовная Сила" взяла на себя роль "очистителя", подавляя зло добром и устраняя зло добром, понемногу убивая злых духов.

Но процесс был нелегким, это было похоже на ощущение его первого культивирования Духовной Силы, что мерцание злого духа, что принесло ему негативные чувства, как холод, страх, ненависть и т.д.. Подогреваемый этими негативными чувствами, его злая сторона тоже была глупой. Это ощущение было самым сильным, и у него даже развилось желание жестоко побить Динь Йе!

К счастью, хозяина злого духа здесь не было, и без подкрепления он был быстро убит Особой Духовной Силой Нинг Тао, и все негативные чувства быстро исчезли, и он с удивлением обнаружил, что его Духовная Сила снова стала сильнее.

Его экстрасенсорная сила также очень похожа на всемогущего солдата спецназа, способного на все, это врач, когда это необходимо, разведчик, когда это необходимо, яростный воин, когда это необходимо. И это как ребенок сам по себе, долгое время питающийся.

Динь Йе открыл глаза и увидел Нин Тао, его выражение немного ошеломлено: "Ты.........."

Нин Тао показала улыбку: "Старый хозяин, я друг Цзян Хао, меня зовут Нин Тао, я врач, и она поручила мне лечить тебя".

"Я.........................................................................................................................................................." Динь Йе, кажется, что-то вспомнил, и его лицо внезапно изменилось.

Он не пошел в Небесную амбулаторную клинику, чтобы подписать Контракт на выписку Товарных Часов и забрать Первоначального Дана и не потерять память о том, что с ним случилось, он мог вспоминать до тех пор, пока ходил их вспоминать. Не говоря уже обо всем этом, впечатляющие части, безусловно, можно вспомнить.

"Старик, могу я задать тебе вопрос?" Нинг Тао сказал ориентировочно.

Динг минуту молчал, прежде чем сказать: "Что ты хочешь знать?".

Нин Тао сказал: "Ты кого-то обидел в последнее время? Или у тебя есть враги?"

"Ты... что ты пытаешься сказать?" Глаза Динь Йе несли в себе намек на тревогу, и он явно не хотел отвечать на вопрос Нин Тао.

Нин Тао слабо сказал: "У меня нет других намерений, и я не любопытный человек, причина, по которой я спрашиваю тебя, в том, что я могу спасти тебя в этот раз, и я не знаю, смогу ли я спасти тебя в следующий раз". Подумайте об этом сами, и если вы разберетесь с этим, вы можете спросить у Цзян Хао мою контактную информацию. Если не хочешь говорить об этом, просто притворись, что я не спрашивал".

Сказав это, Нинг Тао принесла маленькую аптечку к двери.

Дин Йе смотрел на спину Нин Тао сложными глазами, но не издавал ни звука, пока Нин Тао не открыл дверь.

"Открыто!" Был крик из гостиной.

Все глаза сходились на дверном проеме.

Нин Тао только что вышел из-за двери, дешевое платье, изношенный маленький деревянный ящик, но с трансцендентной аурой.

Дин Конджун подошел в быстром темпе и с тревогой сказал: "Доктор Нинг, что не так с моим отцом? Уже есть результаты?"

Нин Тао сказал: "Твой отец не болен, он в добром здравии".

"Что ты имеешь в виду?" У Дин Чжуна было удивленное выражение лица.

"Хо-хо!" Смех Янь Сона был немного странным: "Я знал, что ты так скажешь, думаешь, эти твои маленькие мысли могут обмануть нас всех?"

Нин Тао сказал слабо: "Ты меня слышишь? Я сказал, что Мастер Динг не болен и находится в хорошем состоянии здоровья, это его текущее состояние, и я вылечил его от болезни".

Ян Сон хладнокровно засмеялся: "Ты все еще можешь сказать такую ложь перед столькими из нас? Я вижу, ты..."

Не дожидаясь, пока Ян Сон закончит свое предложение, голос Дин Йе вдруг появился из комнаты: "Кончжун"! Сукин сын! Не смей заковывать отца в цепи! Тащи свою задницу сюда и сломай замок!"

Дин Конгджун был ошеломлен на мгновение, а через секунду он потянул за ноги и бросился к комнате в конце коридора, крича во время бега: "Папа! Папа! Я иду.........."

Группа людей, которые только что проснулись, как во сне, бросилась за ними в комнату. Среди них был и Ян Сон, и в этот момент он чувствовал себя так, как будто ему дали пощечину, и у него больше не было лица, чтобы стоять перед Нин Тао.

Единственный, кто не двигался, был Цзян Хуо.

Нинг Тао сказал: "Ты так не пойдешь посмотреть?"

На лице Цзян Хао появилась улыбка: "Я не мог ничего сказать даже после того, как вошел, сходи к дяде Диню попозже, я останусь здесь с тобой".

Нинг Тао внезапно вспомнил кое-что: "Точно, ты забронируешь мне билет обратно".

Настроение Цзян Хао внезапно заметно изменилось: "Ты так торопишься вернуться?"

Нин Тао сказал: "Это не на сегодня, это на три-четыре дня позже, я также хочу пойти на травяной рынок в Бейтоу, чтобы посмотреть, есть ли какие-нибудь травы, которые я хочу купить".

Внезапно раздался голос: "Я не знаю, какие лекарственные травы хочет купить старый брат Нинг, я случайно знаю некоторых друзей, у которых есть к ним доступ".

Нин Тао повернулся посмотреть, и с первого взгляда увидел Фан Хуалу, который шел к нему.

Фан Вах флуоресцентно улыбается: "Интересно, брат Нинг не хочет угостить вас?".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0058 Скаут и история про змею**

0058 Глава Скаут и История Змеи Нин Тао взял на себя инициативу и протянул руку к Фан Хуайлу, улыбаясь, как он сказал: "Мистер Фан добро пожаловать, приятно познакомиться".

Этот поклонник Уарулиу создает у него впечатление, что он человек с широким кругом дверей, даже Дин Конджун должен дать лицо, такой человек не будет показывать ему благосклонность без всякой причины, должен иметь свой мотив и цель. Но разве не такой мир сейчас, сколько людей заводят друзей безо всякого мотива и цели? Но так получилось, что ему тоже нужно завести такого друга, как Фан Вах Лум, у которого есть широкий круг друзей, а другая сторона взяла на себя инициативу проявить добрую волю, конечно же, он не откажется.

Фан Хуа Флуу пожал руку Нин Тао и похвалил: "Старый брат Нин, ты заслуженный божественный врач, у тебя такой высокий уровень медицинского мастерства в столь юном возрасте, твои будущие достижения неисчерпаемы".

Нинг Тао улыбнулся: "Мистер Фэн, нам не придется быть вежливыми". Мне стыдно просить тебя о помощи, когда ты такой вежливый".

"Какие травы хочет купить брат Нинг? Дай мне список, и я позабочусь об этом за тебя". Фэн сказал.

Нинг Тао почувствовал себя немного резковато: "Сейчас"?

Фан Ва улыбнулся и сказал: "Я хочу завести с тобой друга, брат Нинг, я только что подслушал твой разговор с мисс Цзян. Если ты мне поверишь, ты оставишь это мне".

На лице Нинга Тао появился намек на смущение, он соблазнился передать список на своем теле Фан Хуа флуоресценции, но не сделал этого. Дело не в том, что он не верит, что Фанат Ва-Флу не может этого сделать, но у него нет денег. Он такой энтузиаст, что не может воспользоваться кем-то зря в своей первой встрече, верно? Не говоря уже о том, что это не маленькая сумма.

Как только сторона Нинга Тао показала смущенный взгляд, он сказал: "Я хотел бы попросить брата Нинга оказать мне услугу, я задаюсь вопросом, готов ли брат Нинг дать мне это лицо.

"Что это за услуга?" Нин Тао спросил случайно.

"Старый брат Нинг, ты можешь вылечить ожог?"

Нинг Тао пошевелился в сердце, но не пошевелился: "Может ли вылечиться, где пациент?".

Фан Хуа флуоресцентное лицо взломало улыбку: "Я знал, что завел правильную подругу, моя подруга не в Бейту, но я уверен, что она зафрахтует самолет и прилетит сюда с одним телефонным звонком, так что мы сможем встретиться как можно раньше ночью".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда давайте попросим брата Фана принять меры".

Поскольку мы уже "друзья", было бы слишком вежливо снова называть его "сэр".

"Я позвоню". Фан Хуа флуоресцентно сказал, кивая к Цзян Хао прежде чем идти к двери с его мобильным телефоном в руке.

Нин Тао посмотрел на спину Fan Hua Lum, тело Fan Hua Lum, исходящие красочные Ци в его видении. Он сомневался, что Fan Huajuan не был обычным человеком, но врожденный Fan Huajuan в настоящее время очень обычный, и без ауры, освобожденной его духовной силой, он не был культиватором.

Цзян Хао пришел в ухо Нин Тао, голос был маленький, "Что Fan Hua флуоресценции, чтобы увидеть, что у вас нет денег, чтобы купить травы, так что предлагается, чтобы вы лечить то, что ожог пациентов, у вас нет денег, вы скажите мне, ах, у меня есть здесь".

Ее наблюдательные способности ничуть не слабее флуоресценции Фан Ва.

Нинг Тао засмеялся, "Разве это не здорово? Я сделал ему одолжение, он сделал мне одолжение, я не обязан ему услугу, и он не обязан мне услугу".

Цзян Хао нахмурился: "Он хочет, чтобы вы лечили ожог пациента ах, ожог не является еще одной болезнью, даже если вы хороши в медицине вы не можете помочь ах". Почему бы тебе не дать ему денег, купить их на деньги".

Нинг Тао сказал: "Я знаю, ты беспокоишься, что я не смогу вылечить друга Фан Ва Лума, но не волнуйся, так как я осмелюсь пообещать, я уверен". К тому же, ты думаешь, это ему не хватает денег? Только что он увидел, что у меня нет денег, и попросил сделать ему одолжение; он не хотел меня смущать".

Цзян Хао потом понял: "Вот и все".

В это время группа людей вышла из комнаты в конце коридора, и тот, кто шел впереди был никто другой, это был Дин Е, который был прикован к своей кровати большой группой известных врачей, которые даже не могли найти причину своей болезни. Он ходил неуклонно, его лицо было розовым, даже наполовину больным.

"Доктор Нинг, спасибо". Это были первые слова Дин Йе, и тот, кто подошел к Нин Тао, даже протянул руки, пытаясь пожать Нин Тао руку.

Нин Тао поспешно протянул руки и взял Дин Йе в свои протянутые руки: "Старый господин вежлив, если хочешь поблагодарить Цзян, просто поблагодари Цзян, я здесь из-за нее".

Динь Йе посмотрела на Цзян Хао и засмеялась: "Тогда она не должна благодарить меня, в моих глазах она как моя дочь, моя дочь, что я должна благодарить?".

Цзян Хао также улыбнулся, как будто он уронил какой-то багаж в его сердце, получая неописуемое чувство облегчения.

Она всегда хотела отплатить семье Динг за доброту, но у нее не было шанса. Она в долгу у благодарности, но не может ее вернуть. Она не отпускала это бремя до сих пор, и хотя это возмещение было достигнуто через Нинг Тао, она, очевидно, не будет и не хочет относиться к Нинг Тао как к "аутсайдерам".

Ян Сон пришла к Нин Тао и, не сказав ни слова, внезапно сделала поклонение.

Нин Тао нервно протянул руку Ян Сонгу, не давая ему поклониться: "Что ты делаешь?".

У Ян Сона было виновное выражение лица: "Доктор Нин, простите, просто у меня был глаз, который не узнал Тайшан и сказал что-то, что вас оскорбило. Я, Янь, сказал, что пока ты можешь вылечить Дин Лао Йе, я буду поклоняться тебе, как учитель, и я буду поклоняться тебе сейчас".

Мало того, что отношение Ян Сонг изменилось, отношение тех известных врачей, которые допрашивали Нин Тао, прежде чем также изменился, глядя на Нин Тао с любопытством и уважением в их глазах.

Нин Тао вежливо сказал: "Старейшина Ян, ты просто злишься на меня, как ты можешь воспринимать это всерьез? Я не квалифицирован, чтобы быть твоим хозяином, но мы можем быть друзьями, если ты хочешь".

Это Янь Сонг прежде чем позволить ему чувствовать себя раздраженным, но Янь Сонг в этот момент на самом деле может положить полку, чтобы поклониться ему как учитель, наличными только что "ставка", это достаточно, чтобы показать, что Янь Сонг является человеком, который держит свое слово, достойный дружбы.

Ян Сонг улыбнулась: "Конечно, для меня честь иметь такого друга, как вы, доктор Нин".

В это время в дверь вошла женщина в возрасте около тридцати лет, хорошо одетая и элегантная. С подарочной коробкой в руке, она подошла к Дин Конджуну, как только приехала.

Она Бай Бинглан, жена Дин Конджуна и солдат.

Цзян Хао вздохнул: "Привет, невестка".

Бай Бинглан бросился к Цзяну, чтобы посмеяться, как бы поприветствовать, а потом посмотрел на Нинг Тао: "Это доктор Нинг, верно?"

Нинг Тао кивнул и также сказал: "Привет, невестка".

Бай Бинглан вручил подарочную коробку лицу Нин Тао: "Небольшой смысл, пожалуйста, возьми его".

"Нет, нет, нет, я здесь из-за Цзян Хао на моем теле, я не могу брать с тебя плату за консультацию." Нинг Тао сказал, не протягивая руку, чтобы поймать его. На самом деле, когда Бай Бинглан пришел с подарочной коробкой, он заподозрил, что в коробке были медицинские деньги, а затем он пробудил сопливое состояние носа, подарочная коробка действительно источала сильный запах денег.

Белый Бин Лан выглядел несколько смущённым, так как Дин на мгновение подчинил себе армию.

Дин Кончжун сказал: "Доктор Нин, просто возьмите это, это то, что я попросил Бин Лан приготовить для вас, это всего 100,000 юаней, пожалуйста, не возражайте."

Нин Тао сказал: "Дело не в том, что я слишком маленький, а в том, что я не могу это выдержать, не сказать, что это 100 000 юаней, или даже 10 юаней".

Если он его возьмёт, то смысл выплаты Цзян Хао будет потерян.

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что у вас есть деньги, чтобы оплатить лечение. Говоря о деньгах, ты злишься".

Дин Конджун на мгновение замер, вдруг что-то понял, улыбнулся и сказал: "О, кажется, я действительно виню себя за то, что не понимаю ситуацию. Цзян Хао, это правда, что ты нашла такого хорошего парня и не вернула его, чтобы познакомить нас с ним".

"Я......" Цзян Хао покраснел, но потом объяснил одно слово.

Нин Тао был смущен и собирался объяснить, когда Фан Хуа бегло вошёл в дверь и открыто сказал: "Брат Нин, этот мой друг уже едет в аэропорт, и просто так получилось, что мы ужинали вместе".

Не дожидаясь, пока Нин Тао скажет хоть слово, Дин Йе заговорил и сказал: "Вах флуоресцентный, куда вы ведете гостей нашей семьи? Я вижу, ты тоже не уходишь, позвони своим друзьям и поужинай сегодня у нас дома. Цзян Хао, Бин Лан, вы двое идите готовить."

Цзян Хао и Бай Бинглан последовали его примеру.

Фан Хуа бегло улыбнулся: "Уважение лучше послушания, тогда извини, что беспокою тебя".

Вскоре после того, как Цзян Хао и Бай Бинглан отправились на кухню, группа известных врачей во главе с Ян Сон уехала со своим отпуском. Дин Йе попросил Дин Конджуна провожать гостей, и он сопровождал Нин Тао и Фан Хуайлу, чтобы выпить чаю в гостиной. После того, как он немного поговорил, он собирался замолчать. Флуоресценция Fan Wah не поняла рассуждений, а затем нашла повод выйти на улицу.

Только после того, как Фан Хуа флуоресцентно ушла, Дин Йе сказал: "Сяо Нин, вопрос, который ты задал мне ранее в комнате, не то, чтобы я не хотел тебе говорить, но.......".

Нинг Тао не торопил его, просто молча смотрел на него.

Через несколько секунд Дин Йе снова сказал: "Это был старый инцидент более тридцати лет назад, в год, когда мы сражались с Вьетконгом, я был разведчиком в то время, мне было приказано проникнуть в местную контролируемую зону, чтобы разведать ситуацию противника". Я заблудился в лесу и каким-то образом нашел пещеру. Я помню тот день, когда шел сильный дождь, и я был холоден и голоден..."

Нинг Тао был очарован этой историей и внимательно слушал.

"Я искал в пещере, ожидая, что найдутся дикие плоды или что-нибудь еще, и нашел змею, которая была ранена и покрыта кровью. Я умираю с голоду и хочу это съесть. Я проткнул его кинжалом, я думал, что он мертв, но как только я собирался схватить его, он внезапно убежал, мой кинжал все еще был проткнут его телом.........................................................................................................", - сказал Динь Йе, его глаза были ошеломлены, в смятении и страхе неясно были видны.

"А после этого?" Нинг Тао не мог не спросить.

Дин Йе не разговаривал, но встал и подошел к перегородке из цельного дерева в гостиной, взял из ящика в основании перегородки мешок с тканью, затем вернулся и передал его Нин Тао.

Нин Тао открыл мешок с тканью, и тут же обнаружил ржавый кинжал, и в удивлении сказал: "Этот кинжал... не может быть тем, что ты тогда заколол змею, не так ли?"

Динь Йе, однако, кивнул: "Это тот кинжал с моим именем на эфесе".

Нин Тао поднял кинжал и посмотрел на деревянный эфес кинжала, на котором действительно было выгравировано имя "Динь Йе".

Дин Йе на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Полмесяца назад я шел домой, когда увидел этот мешок с тканью, и открыл его, чтобы узнать, что это тот кинжал, который я потерял в том году. Я проверил все камеры наблюдения в районе, но не смог найти никого, кто оставил сумку на пороге. С тех пор я болею, и не могу понять, что происходит, я изначально не ассоциировал свою болезнь с кинжалом, а сегодня ты спросил меня, что я обиделся, или врагов, и я просто проснулся, как во сне... Ты говоришь, может это змея, которая преследует меня ради мести?"

Однако Нин Тао все еще был погружен в причудливую историю Дин Йе о змее, заколотой кинжалом несколько десятилетий назад и вернувшейся отомстить, он должен был поверить, что это было по-настоящему?

"Нинг?"

Только тогда Нин Тао вернулся к своим чувствам, завернув кинжал и сказал: "Старый господин, можешь пока оставить этот кинжал под моей опекой, пока я вернусь и буду его изучать, если тебя от этого тошнит, ты будешь в безопасности, даже если я возьму кинжал".

Динь сказал: "Возьми это, мне страшно при виде, если ты что-то узнаешь, ты должен сказать мне".

Нин Тао кивнул, а затем поместил кинжал, завернутый в ткань, в свой маленький сундук с лекарствами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0059: Небольшая операция.**

0059 Глава Просто небольшая операция Северная столица была освещена в начале фонаря Хуа, усеянного сценой процветающего и процветающего мира.

На участок виллы перед Третьим Кольцевым шоссе подъехал военный внедорожник, за рулем которого был Цзян колодец, не заехавший, а ступивший в дверь, остановился на обочине дороги.

"Это вилла в Ист-Маунтин, и вот мы здесь." Цзян Хао сказал Нин Тао, который сидел на пассажирском сиденье: "Здесь живет много звезд, и дом здесь стоит десятки миллионов долларов".

"Сотни миллионов?" Нинг Тао был ошеломлен, он посмотрел в окно машины, а потом покачал головой: "Мир сумасшедший".

Цзян Хао горько смеялся: "Это действительно безумие, несколько лет назад мы с мамой хотели переодеться в более просторный дом, в то время мы колебались, и в результате сейчас цены выросли вдвое".

"Тот друг Фан Хуа Флу, который может жить в таком районе, как этот, не должен быть простым человеком." Сердце Нинг Тао спекулировало.

Цзян Хао сказал: "Ты быстро заходишь, если у тебя не будет машины, когда закончишь, позвони мне или отправь смс-ку, и я вернусь за тобой".

Нинг Тао сказал: "Ты не пойдешь?"

Цзян Хао сказал: "Это ты приглашен, а не я, мне не положено следовать за тобой, иди, я буду ждать тебя дома".

Нинг Тао кивнул и вышел из машины, неся маленький сундук с лекарствами к воротам общины.

Цзян Хао завела машину вперед, высунула руку в окно и помахала, а потом снова сказала: "Иди домой пораньше".

"Хмм." Нин Тао ответил, сделал два шага, но потом снова отреагировал, люди сказали идти домой, почему он сказал "да"? К тому времени, как он повернулся назад, внедорожник военного образца уехал.

В жизни есть некоторые недоразумения, от которых нельзя остерегаться.

Нин Тао только что подошла к входу в район, Фан Хуайлиу вышел из уборной, улыбаясь и говоря в сердечном тоне: "Нин, старый брат, я наконец-то ждала тебя, пойдем со мной, эта моя подруга уже ждет тебя в своем доме".

Нин Тао и Фан Хуа флуоресцентно гуляли и разговаривали, затем подошли к двери отдельно стоящей виллы.

Два телохранителя с фигурой Ки Вэя открыли дверь и дали глубокий поклон Нин Тао и Фан Хуалу. Флуоресцентно Fan Hua не реагировал, но Ning Tao слегка кивнул и отреагировал вежливо.

Богато украшенная гостиная была пуста, ни одной фигуры не было видно.

"Пойдем со мной". Fan铧 поднялся по лестнице.

Нин Тао был немного странным в своем сердце, но он не спросил, и последовал за Фан Хуа флуоресцентно до второго этажа, а затем подошел к двери комнаты.

Фан Ва бегло протянул руку помощи и постучал в дверь: "Ушуанг, доктор Нинг здесь".

У Шуан, это имя вошло в уши Нин Тао, он вдруг родил очень знакомое чувство, а также подумал о звезде, которая стала популярной во всех великих реках.

Женский голос пришел из-за двери: "Впустите его".

Фан Хуа флуоресцентно протянул руку и толкнул дверь, он не вошёл сам, а отступил к двери: "Доктор Нин, вы входите, я знаю ваши правила, я никого не подпускаю к этой комнате".

Нинг Тао кивнул и вошел в комнату с маленькой аптечкой.

Это была женская комната, с голубыми обоями, белыми оконными стеклами, персидскими коврами и мебелью в персидском стиле, полная экзотики.

Женщина в белом саронге стояла на балконе со спиной к двери комнаты, ее фигура была выдающейся. У нее не было обуви на ногах, а ноги на ковре были белоснежными, как нефрит, как пара произведений искусства, вырезанных из нефритового камня.

Она была большой звездой, которую Нин Тао только что догадался, Чжао Ушуан.

У нее треть крови Европа и лицо, которое когда-то было признано самым красивым в Азии. Фигура также является идеальной девятиголовой фигурой, и даже самому проницательному глазу трудно выбрать, что не так.

Она также чрезвычайно талантлива в пении и актерском мастерстве, и известный режиссер однажды предсказал, что она покорит Голливуд и станет настоящей международной звездой, возможно, даже получив первый "Оскар" в китайском мире.

Но это та самая женщина, которая была благосклонна Небесами, но исчезла несколько месяцев назад, и никто не знает, куда она пошла и что с ней случилось. Несмотря на то, что о ней было сделано несколько сообщений в средствах массовой информации, это всего лишь несколько уловок, и она никогда не отвечала ни на один из них.

Нинг Тао стояла позади нее, глядя на ее сексуальную, но одинокую спину. Тем не менее, он никогда не следовал за звездами, и, зная личность Чжао Ушуана, он был просто немного взволнован, а затем он не чувствовал себя намного больше.

Чжао Ушуан четко знал, что Нин Тао пришел, но не обернулся и даже не оглянулся назад.

Нин Тао убрал взгляд со спины Чжао Ушуана, закрыл дверь, а затем снял дешевую домашнюю повседневную обувь на ноги. Его обувь отвратительна, но ноги у него белые и хорошо пропорции, а кожа не хуже кожи на ногах Чжао Ушуана. У его ног тоже не было и половины запаха, а если говорить о запахе, то это была еще и аура, похожая на запах сладкой весны, едва различимая, и можно было почувствовать запах.

Это нормально, ноги практикующего могут быть вонючими?

Чжао Ушуан наконец-то обернулась, не видя лица с маской на лице, но пара черно-синих красавиц произвела ошеломляющее впечатление.

Чжао Ушуан посмотрел на изношенные кожаные туфли, которые Нин Тао поставил у двери, а затем на голые, без носков ноги Нин Тао в воздухе. Затем, ее взгляд пронзил босые ноги Нинг Тао, по крайней мере, три секунды, намек на удивление в ее глазах. Мужские ноги были настолько белыми и нежными, с даже намеком на кристаллическую текстуру, что она увидела их впервые.

Нин Тао подошел к Чжао Ушуану и открыто сказал: "Госпожа Чжао, мы можем начать?".

"Вы доктор Нинг?" Первые слова Чжао Ушуана.

Нинг Тао кивнул.

"Вы... лечили ожоговых пациентов?" Чжао Ушуан попробует дао.

"Нет". Ответ Нинг Тао был сухим и хрустящим.

Чжао Ушуан на мгновение замер, прежде чем сказать: "Ты даже не исцелился, ты настолько уверен, что можешь исцелить мои шрамы"?

Нинг Тао смотрела ей прямо в глаза: "Тот факт, что ты можешь жить здесь, показывает, что ты богат". С вашим статусом и связями, вы можете получить лучшего врача в мире, чтобы лечить вас, но вы здесь ждет меня, что означает, что у вас нет выбора. Раз у тебя кончились варианты, почему бы не попробовать?"

Чжао Ушуан молчала, у нее действительно не было другого выбора. Всего несколько дней назад она совершила специальную поездку в Южную Корею, но даже лучшие клиники пластической хирургии страны не смогли восстановить ее разрушенное лицо до прежнего вида, а в лучшем случае они смогли только улучшить размер и цвет шрамов, что было неприемлемо для нее, которая живет на ее лице. Поэтому, как только ей позвонил Фан Ва Лум, она не могла дождаться возвращения в Северную столицу на чартерном самолете, но не ожидала, что станет таким молодым "чудо-врачом".

Дешевая одежда в руке Нин Тао и старый деревянный ящик в руке, тот, кто смотрит на него, не поверит, что он какой-то чудесный врач, но, как подмастерье врача, идущего между городом и озером. С ее статусом и положением, как она могла чувствовать себя лучше с таким врачом прийти к ней домой, чтобы лечить ее?

Если и было что-то хорошее в впечатлении Нин Тао о ней, то только его лицо и ноги, но и это не имело ничего общего с медицинскими навыками.

Нинг Тао нежно пожал плечами: "Я вижу беспокойство и недоверие в твоих глазах, ты хочешь, чтобы я ушла?"

Чжао Ушуан протянула руку помощи и сняла маску, и это был ее ответ. У нее не было выбора, даже малейшей надежды отпустить. Но она сняла маску, как будто даже сняла свою уверенность в себе и достоинство, не осмеливаясь снова посмотреть в глаза Нин Тао, и даже уклонилась от движения головы.

Нин Тао, наконец, увидел ее лицо, у нее был шрам от ожога размером с яйцо на левой щеке, и часть ее подбородка была также обгорела, особенно на подбородке, который вырвал ее губы из формы после того, как ее кожа сократилась, и она не могла держать ее губы полностью закрытыми, подвергая ее белоснежным зубам и часть ее стоматологической кровати. В дополнение к этим двум большим шрамам, на правой стороне лица есть несколько шрамов, похожих на слезы. Печально, что таким образом должно быть разрушено нежное и красивое лицо.

"Можешь вернуть моё лицо в прежнее русло?" Чжао Ушуан, набравшись храбрости, спросил.

Нинг Тао не ответила ей: "Ты же не горишь здесь, она была залита кислотой, верно?"

"Ты... откуда ты знаешь?"

Нин Тао сказал: "Если это от огня, то, наверное, твоя шея тоже испорчена, но шея в порядке, кроме того, у тебя шрам от брызг на лице в виде капель воды, что это не от кислоты"?

Чжао Ушуан на мгновение замолчал и повторил то, что только что сказал: "Можешь ли ты восстановить мое лицо таким, каким оно было раньше?".

Очевидно, она не хотела поднимать эту тему снова.

Нинг Тао тоже не занимался этим, это была его личная жизнь и не его дело. Он случайно положил маленький сундук с лекарствами на кровать и сказал, когда открывал его: "Это всего лишь небольшая операция, просто ложись, и я принесу тебе немного".

Нин Тао взял маленький белый фарфоровый флакон из маленького сундучка с лекарствами, а затем снова сказал Чжао Ушуану: "Ложись ах, хотя это и небольшая операция, ты можешь справиться с этим стоя, но я сделаю немного лучше, если ты ляжешь".

Чжао Ушуан вернулся к своим чувствам и быстро пошел к кровати, не заботясь об элегантной позе лежа.

Там были рябь, и они заставили Нинг Тао слегка выпрямить глаза. Но это было только на мгновение, и он последовал, снимая глаза с маленького пузырька белого фарфора, выщипывая пробку, а затем наклоняя рот флакон, аккуратно перелив суть сока алоэ вера, содержащиеся в фарфоровом флаконе над ее шрамами.

"Что это?" Чжао Ушуан был любопытен.

Нинг Тао сказал: "Бальзам для красоты".

Бальзам для красоты - так он назвал эссенцию сока алоэ вера.

За три дня до приезда в Бейду он действительно пытался использовать Небесную собачью штангу и Раггедский штатив, оставленный Ченом Пингдао, для уточнения сока Алоэ Вера, но результат просто не сработал, и он мог использовать только штатив Мэй Сян для его уточнения. Перцы чили и то, что он дал Тан Чжэнь были также сделаны с Mei Xiang Ding, и эффект использования Небесного Пса Ding и Raggedy Ding был слишком беден. Поэтому "профессионализм" Мэй Сян Дина стал единственной причиной его имени.

Он не может сказать клиенту, которому нужно купить сок алоэ вера, что это то, что я сделала из листьев алоэ вера, так как он может за это заплатить?

Прохладное и комфортное ощущение, распространяющееся по его лицу, любопытство Чжао Ушуана становилось все сильнее: "Что это за лекарство?".

"Я сам его сформулировал, древний секретный рецепт". Этим Нин Тао объяснил, используя пальцы, чтобы намазать лицо Чжао Ушуана бальзамом красоты. Прикладывая ее, его рука несла в себе духовную энергию, которая очищала и питала ее раненую кожу, как чистый источник..........

Чжао Ушуан немного нервничала, и она закрыла глаза, ее длинные ресницы слегка трепетали.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0060 Крики в ванной комнате**

ГЛАВА 0060 Крики в ванной, прошло полчаса.

"Хорошо". Нин Тао наконец-то удалил руку с лица Чжао Ушуана.

Несмотря на то, что в доме был включен кондиционер, Чжао Ушуан все еще потела, и пот ударил легким сароном по ее телу. Свет излучает туманную красоту гор и воды.

Она была очень горячей штучкой, но не знала, что это из-за духовной силы Нинг Тао.

Если это нормальный шрам, все, что нужно сделать Нин Тао, это нанести бальзам для бровей один или два раза, и все готово. Однако лицо Чжао Ушуана было обгорело серной кислотой, и ему пришлось использовать свою духовную силу, чтобы помочь в лечении бальзамом для красоты. Особая душевная сила, обладающая целебными свойствами, в сочетании с бальзамом красоты, который суперэффективен на шрамы, уникальная процедура, уникальное лекарство, о чудесах трудно придумать. Более того, для усиления эффекта от лечения, он использовал три целых бутылки бальзама красоты.

"Готово?" Реакция Чжао Ушуана была отложена на несколько секунд.

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Иди и умой лицо, но ты не должен торопиться, сначала намочи кожу влажным полотенцем, а затем осторожно протри лекарственную глину водой".

Только тогда Чжао Ушуан встала с кровати, и когда она встала с кровати, она, казалось, поняла, что саронг на ее теле промок от пота, протянула руку и прикрыла грудь, и пошла в ванную комнату со светлым шажком.

Нин Тао положил пустую фарфоровую вазу в маленький сундук с лекарством, и в процессе его глаза коснулись кинжала, лежащего в маленьком сундуке с лекарством снова. История о странной змее и разведчике Динга вернулась к нему, и его рука бесконтрольно тянулась к кинжалу.

О том, чтобы схватить кинжал, его рука втянута снова, его разум поражен, "Злая Секта, кажется, может повлиять на меня. Может быть, тогда Мастер Динг ударил этим кинжалом змеиного демона, и этот кинжал был демонизирован, а теперь он возвращается, чтобы отомстить Мастеру Дингу?".

Он не мог не посмеяться над собой, когда думал об этом: "Как может быть такая странная и причудливая вещь в этом мире? Если бы Дин Йе действительно была змеиным демоном, разве это не сделало бы ее вьетконгской версией Бай Сучжэня или Сяоцина?

"А!" Внезапно раздался крик из туалета.

Нинг Тао был ошеломлен, потянул за ногу и побежал в туалет.

Почти в то же самое время дверь комнаты была открыта, и Fan Hua флуоресцентно бросился в дверь. Нин Тао отказался от своих шагов во времени, иначе он бы столкнулся с флуоресценцией Fan Hua.

"Что случилось?" Фан Ва флуоресцентно выглядел нервным.

Нинг Тао указала на ванную: "Я не знаю, она там".

"А-а-а" В это время крики Чжао Ушуана опять прозвучали из ванной.

"Ушуанг, что с тобой?" Fan Wah флуоресцентно бросился в ванную снова, и он не придал этому особого значения, нажав на дверь, как только добрался до нее.

В ванной Чжао Ушуань стоял перед раковиной, оба глаза смотрели прямо на себя в зеркало. После смывания грязи шрамы на лице больше не видны, остались только слабые следы, которые легко скрываются с помощью макияжа. Еще более удивительным было то, что шрам, который был натянут на нижнюю губу, не только исчез, но и, казалось, восстановил эластичность и жизненную силу кожи, а нижняя губа могла закрыться точно так же, как и раньше, тонкая и сексуальная!

Фан Ва был ошеломлен и весь человек застыл в дверном проеме.

"Хахаха......." Чжао Ушуан засмеялся, слеза волнения и радости катилась вниз с его глаз.

Нин Тао сказал: "Госпожа Чжао, я не могу избавиться от всех шрамов на вашем лице сразу, потому что кожа новорожденного все еще нежная и не выдерживает интенсивной терапии". Приходите ко мне через три дня, и я дам вам еще один, который полностью восстановит ваше лицо, каким оно было до травмы".

Чжао Ушуан пошевелила глазами, чтобы посмотреть на Нин Тао и всхлипнула от радости: "Спасибо, доктор Нин".

Только тогда Fan Hua Fluu отошли назад, его глаза также переместились в тело Нин Тао, его глаза горят: "Хаха, я знал, что никогда не посмотрю не на того человека, брат Нин, ты действительно божественный врач! В медицине, я не думаю, что кто-нибудь осмелится сказать, что это выше тебя!"

Нин Тао засмеялся: "Брат Хуафу польщён, моя сторона в порядке, Цзян Хао всё ещё ждёт меня, так что я вернусь первым".

"Доктор Нинг, подождите". Чжао Ушуань вышел из ванной комнаты и сделал большой шаг к шкафу.

Нин Тао догадался, что Чжао Ушуан собирается достать ему деньги на медицину.

Фан Ва улыбнулся и сказал: "Неужели брат Нинг так хочет вернуться к своей девушке? Я также хотел бы выпить и поболтать со старым братом Нингом, как насчет того, чтобы позвать моих младших братьев и сестер вместе".

На лице Нин Тао появился намек на смущение: "Мы с Цзян Хао на самом деле не друзья-мужчины и не подруга, мы просто очень близкие друзья".

Фан Хуа бегло и игриво сказал: "Старый брат Нин, я прохожий, мои глаза не ошибутся, ты просто не видишь, когда говоришь это".

Нинг Тао просто улыбнулся и не объяснил дальше. Дело не в том, что он не видел этого, он мог более или менее чувствовать доброту Цзян Хао и намеки по отношению к нему, но у него были проблемы, которые он не мог преодолеть. Каждый месяц на бамбуковой тетради идет для него битва за жизнь и смерть, где у него есть сердце, чтобы говорить о любви? Немного непреднамеренности будет, один месяц еще влюблен, следующий месяц - выживший, как он может навредить такой хорошей девочке?

В это время подошёл Чжао Ушуан, держа в обеих руках чек с наличными, и передал его Нин Тао: "Доктор Нин, маленький смысл, пожалуйста, возьмите его".

Когда я увидел его в первый раз, это было очень важно.

Чжао Ушуан занятно сказал: "Это не много, я все еще думаю, что даю меньше, я определенно дам тебе сумму, достойную консультации доктора Нинга через три дня".

Достаточно очевидно, что через три дня ты вылечишь меня полностью и у меня будет больше денег.

Фань Хуа флуоресцентно улыбнулась и сказала: "Брат Нин, Ушуанг, отдай, возьми, не стесняйся, она зарабатывает легкие деньги, радиостанция должна заплатить ей 20 миллионов за эстрадное шоу".

20 миллионов за варьете? Он потер лицо Чжао Ушуана для почти эстрадного шоу, и использовал уникальную особую духовную силу мира и уникальный эликсир мира, чтобы заработать два миллиона, так что, кажется, на самом деле не так уж много, чтобы дать.

Нин Тао протянул руку и взял кассовый чек в руке Чжао Ушуань, после этого положил его в руку Fan Hua Lum.

Фан Хуа флуоресцентно замер на мгновение, и сделал отталкивающий шаг: "Старый брат Нин, что ты имеешь в виду?".

Нинг Тао сказал: "Вот список денег, которые я дал тебе на покупку трав". Сказав это, он вытащил список и положил его в руку Фан Хуа Беглому.

Фан Ва бегло взял список, но толкнул чек в руку Нин Тао: "Просто дай мне список, я не могу взять деньги".

Нин Тао сказал: "Брат Вах Флуу, если ты не берешь с меня деньги, как я могу просить тебя купить мне трав в будущем?".

На самом деле, он только что догадался, что Чжао Ушуан собирается достать ему деньги на медицину. Если он дает меньше, он не принимает это, как одолжение Фан Ва флуоресценции для трав. Если бы он дал больше, он бы взял деньги и отдал их Fan Hua Fluu, чтобы купить травы. Первое заключается в том, что Чжао Ушуань должен ему услугу, а Фань Хуадзю он должен услугу, в то время как второе никому не обязано услугой.

Дружба джентльмена легка, как вода, хотя он и заводит друзей, но он не хочет пользоваться преимуществами людей, а тем более, он не хочет, чтобы люди качались из-за их благосклонности. Он является естественным посредником между добром и злом, владельцем Небесной клиники, которому необходимо поддерживать не только равновесие между добром и злом, но и равновесие в отношениях с миром для людей.

После нескольких коротких секунд размышлений Фан Хуа Лам также принял решение, он засмеялся: "Так как это так, то я возьму это на себя, я позабочусь о травах".

В углах рта Нинг Тао появился намек на улыбку: "Спасибо, брат Хуа Флуоресцент".

Чжао Ушуан посмеялся и сказал: "Вы двое все еще приходите и уходите вежливо. Давай выпьем, я так счастлива сейчас, что хочу."

Ван Вал сказал: "Я принесу вино".

Нин Тао, однако, сказал: "Госпожа Чжао, если вы не хотите обесцвечивания лица, то лучше не пить, кожа новорожденного нежная, а алкоголь их раздражает".

Чжао Ушуан последовал за ним и рассеял его мысли: "Тогда я не буду пить, хорошо просто поговорить об этом". Ее глаза переместились в маленький сундук Нин Тао медицины, вдруг вспомнив что-то, она сказала осторожно: "Доктор Нин, у вас все еще есть такая мазь?"

Нинг Тао сказал: "Есть еще три бутылки".

"Можно посмотреть?" Фан Хуа флуоресцентно задался вопросом, какое лекарство Нин Тао использовало для заживления шрамов на лице Чжао Ушуан.

Нин Тао открыл маленькую коробку с лекарствами и вытащил две бутылки бальзама красоты, подарив одну Чжао Ушуану, а затем еще одну Фан Хуа Флуу.

И Чжао Ушуань, и Fan Hua Lum не могли дождаться, чтобы открыть пробку фарфоровой бутылки, чтобы увидеть бальзам красоты внутри и понюхать его запах.

"Это та штука, которая вылечила Ушуанга?" У Чжао Ушуана было удивленное выражение лица.

"Пахнет так волшебно, так освежает и успокаивает только запах." Чжао Ушуань выражал удовольствие, держа маленькую фарфоровую вазу слева, а потом смотрел, нюхал и нюхал, и не мог перестать любить ее.

Нин Тао сказал: "Вот оно, оно называется Мэй Сян Мазь".

Фан Вах с восторгом сказал: "Брат Нинг, если у тебя есть такие хорошие вещи, почему бы тебе не создать косметическую марку? Могу поспорить, что как только вы создаете косметическую марку с этой мазью, не пройдет и трех лет, как она станет крупной международной маркой и будет продаваться по всему миру".

Нин Тао, однако, покачал головой: "Эта мазь сделана секретным методом и не может быть произведена массово".

Мерцание разочарования вспыхнуло в глазах Fan Hua Lum, он думал об ультра-международном бренде, но чего он не мог ожидать, так это того, что этот волшебный бальзам красоты был сделан Нин Тао в древней клинике, с использованием Дан Пламя и сломанной маленькой кастрюли.

"Доктор Нинг, это... Вы можете прислать мне бутылку?" Чжао Ушуань взял маленькую фарфоровую вазу и отказался отпустить.

Нин Тао сказал: "Давайте возьмем первую встречу в подарок для двоих, у меня еще осталась одна бутылка, этого должно быть достаточно, когда я дам вам лечение через три дня".

"Спасибо, доктор Нинг". Чжао Ушуан была так счастлива, что следы слез на ее лице не высохли, но улыбка была яркой, как цветок.

Фан Ва засмеялся и сказал: "Если это так, то мне жаль".

Для двух мужчин это, несомненно, было получение драгоценного подарка, в то время как для Нин Тао это был выбивание из двух кирпичей верхнего круга.

Чжао Ушуан - горячая звезда развлечений, и после ее возвращения кто-то обязательно спросит ее, как она вылечилась, и его бальзам красоты станет воровством в этом кругу.

Что касается Fan Hua Fluu, он был первоклассным бюрократом с широким дверным проемом, и он также мог порекомендовать бальзам для красоты и его медицинские навыки для больших шишек в нужде. Таким образом, он может не только зарабатывать деньги на поддержание ужасных расходов алхимии, но и расширять сферу и уровень "пациентов клиники" и зарабатывать больше добра и зла!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0061 Рутина матери и дочери**

Глава 0061 Комплект "Мать и дочь" Ночное небо было чистым, и звезда сияла глубоко в темно-синем небе. Казалось, что это язык, который рассказывает историю о внеземном мире.

Нинг Тао нарисовал на стене в задней части лестничной площадки узор в виде кровавого замка, вставил ключ, и в целом кровавый замок распространился, а на стене сразу же появилась дверь удобства, которая была темной, как чернила. Он вошел внутрь, и после двух секунд темноты свет вернулся в поле зрения, и это был свет семизвездочной лампы. За две секунды он вернулся из северной столицы, более чем в тысячу восемьсот километров, в Небесную космическую клинику в Горном городе.

Черно-белые ци добрых и злых треноги были переплетены и собраны вместе, но они уже были намного слабее, чем до того, как была собрана арендная плата.

Нин Тао скрестил ноги и сел рядом с Триподом Добра и Зла, когда он запустил Элементарную Технику Культивирования Входа.

Через час он покинул клинику и снова отправился на склон холма за клиникой, чтобы срезать пучок листьев алоэ вера и вернулся, за чем последовало рафинирование бальзама для красоты с помощью кастрюли. После того, как Чжао Ушуан и Fan Hua fluang дали бутылку бальзама красоты, у него осталась только одна бутылка, и ему пришлось лечить Чжао Ушуан через три дня, после чего не осталось ни одной бутылки. Если бы Чжао Ушуань или Фань Хуа Флуу порекомендовали крупного мастера по золоту купить ему бальзам для красоты, но он не смог бы достать товар, это было бы плохо.

Вот почему он не проехал тысячи миль, чтобы вернуться в клинику за пределами неба.

Час спустя Нинг Тао вернулся на крышу с нарисованным на ней кровяным замком, и он не вытер кровяной замок. Этот кровавый замок будет его "быстрым путем" в Киото и обратно.

Тук-тук.

"Иду". В то же время дверь была постучана, был голос Цзян Хао и звук ее быстрых шагов на тапочках.

Дверь в комнату открылась.

Лицо Нинга Тао вошло в линию зрения Цзян Хао, и он произвел впечатление солнечного света даже в тускло освещенном коридоре, что дало интимное и комфортное ощущение.

Но это была только одна его сторона, другая сторона Цзяна, которую он не видел.

"Возвращайся, заходи, я помогу тебе с коробкой". Цзян Хао потянулся за маленьким сундучком с лекарствами в руке Нин Тао, и эта серия реакций была похожа на то, как домохозяйка приветствует своего мужа, который вернулся домой после работы сверхурочно.

Вместо этого Нин Тао засунула в протянутую руку маленькую белую фарфоровую вазу.

Цзян Хао врасплох сказал: "Это... что это?"

Нин Тао прошел мимо нее и вошел в дверь: "Бальзам для красоты, я сделал его сам, это очень эффективно, дайте его вам".

На лице Цзян Хао тихо поднялся румянец, и его голос, когда он говорил: "Как ты не забыл послать мне макияж?".

Она редко пользуется косметикой, но эта бутылка другая.

"Ты используешь его и попробуй, я отдам его тебе, когда закончишь". Нин Тао подошел к дивану и поставил маленький сундук с лекарствами, который был его кроватью на ночь.

Телевизор был выключен, и играло эстрадное шоу.

Нин Тао внезапно вспомнил Чжао Ушуана и сказал: "Угадайте, кто тот человек, который обратился ко мне за медицинской помощью"?

Цзян Хао уже закрыл дверь и вернулся в гостиную, держа в руках бутылку бальзама красоты, только чтобы ответить случайно: "Кто?".

Нин Тао сказал: "Чжао Ушуан".

"Кто такой Чжао Ушуан?"

Нинг Тао, ".........."

Несмотря на то, что его мало волновали новости о развлечениях, он не понимал, что Цзян даже лучше его.

"Пойду возьму бутылку вина и мы выпьем." Цзян Хао подошел к перегородке столовой, маленькая белая фарфоровая ваза до сих пор крепко держат ее.

Нин Тао любопытно спросил: "Зачем пить?"

Цзян Хао, который присел на корточки, чтобы достать вино из перегородки, ответил: "Просто хочу выпить и расслабиться".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я выпью с тобой".

Цзян Хао подошел с бутылкой вина и двумя бокалами и сел со стороны Нин Тао на одно бедро, затем положил бутылку на чайный столик.

Нин Тао был ошеломлен, когда посмотрел на бутылку вина, которую Цзян Хао положил на чайный столик, это была бутылка с двумя горлышками, и это была все еще бутылка с нераспечатанной двух горлышком.

"Это... это то вино, которое ты обычно пьешь, чтобы расслабиться?" Чувства Нинга Тао были сбиты с толку. Он думал, что Цзян Хао принесет пиво, но не ожидал, что это будет очень белое вино.

Цзян Хао уставился прямо на Нин Тао, с намеком на провокацию в своем тоне: "Как, не смей пить? Ты мужчина, я женщина, ты все еще боишься меня?"

Нинг Тао горько улыбнулся: "Хорошо, я выпью с тобой. Но я пью не очень хорошо, в школе я пил максимум два пива, и первым было белое вино".

"Где оправдание, я налью тебе выпить." Цзян Хао открутил крышку бутылки, прополоскал и наполнил два стакана вином.

Чашка, которую она принесла, была не маленьким бокалом для вина, а большим бокалом, который мог вмещать два или два, предположительно для питья воды, и теперь она заполучила его для бокала вина.

В мгновение ока два бокала вина были наполнены двумя головками горшков, а запах белого вина - между ними.

У Нинг Тао были головные боли: "Ты искренне хочешь меня напоить, не так ли?"

Цзян Хао поднял бокал вина и засунул его в руку Нин Тао, с провокационной улыбкой в угол его рта: "Ты мужчина, чего ты боишься, когда напиваешься? Я не собираюсь ничего с тобой делать".

Нинг Тао ничего не мог сказать об этом.

Цзян Хао взял еще один бокал вина и прикоснулся к нему, независимо от того, согласился Нин Тао или нет: "Вот, выпей".

"Блядь... один?" Челюсть Нин Тао упала на пол, он всегда знал, что Цзян Хао была свирепой, необычной женщиной, но это тоже было слишком свирепо, не так ли?

Цзян Хао, однако, свернул шею и налил вино в рот из большого винного бокала, наполненного головой второго горшка. Через мгновение стакан, который принадлежал ей, был пуст.

Нинг Тао уже был покорен этой жуткой женщиной перед ним.

Цзян Хао вытер пятно от вина из угла рта: "Я сухой, чего ты ждешь?"

Нин Тао посмотрел на бокал, наполненный белым вином в руке, он никогда раньше не пил белого вина, у него действительно не хватило смелости выпить два или два белых вина за один глоток.

Цзян Хао проглотил углы своего рта: "Этого недостаточно для тебя, просто выпей, если ты мужчина".

Опять тот же метод, но он работает на большинстве мужчин.

Нин Тао закончил бокал вина, вообразил белое вино в бокале, как пиво, и жестко вылил его себе в горло. Первый глоток белого вина в его горло как будто был подожжен, огненный. Но в следующую секунду Грязевой Боевой Дворец немного покачался, и духовное энергетическое поле распространилось как пульсация от бровей до каждой части тела, до головы, вплоть до капилляров на подошвах ног и даже до каждой клетки!

Вино все еще на вкус как вино, но больше не работает.

Почти так же быстро, Нин Тао также выпил большую чашку с двумя горшками головы в живот. То, что было явно белым вином в его желудке, было для него всего лишь стаканом чистой воды.

В глазах Цзян Хао вспыхнул блеск удивления, когда она последовала за ним и налила еще один полный бокал для Нин Тао, и ее собственный бокал был быстро наполнен.

Нин Тао посоветовал: "Не пейте, пейте так много белого вина ночью, это вредит вашему телу, вашей печени нужен отдых".

"Вы, врачи, неприятности, все идет на здоровье, я не счастлив в сердце, что не так с моим желанием выпить?" Цзян Хао сказал, что ее щеки уже начали краснеть, и было очевидно, что две таэли белого вина уже начали работать.

Нинг Тао с беспокойством сказал: "Почему ты несчастлив? Скажи мне, что случилось?"

"Я скажу тебе, когда ты выпьешь это." Цзян Хао сказал.

Нин Тао выпил второй бокал белого вина в свой желудок, как только бокал был опущен: "Не пора ли сказать мне сейчас?"

Цзян Хао, однако, поднял бокал вина и налил его в рот, и Нин Тао протянул руку, чтобы схватить ее бокал вина, но она ударила ее по руке.

Нин Тао был озадачен и размышлял в своем сердце: "Только что она была в хорошем настроении, как она изменилась в одно мгновение? Случилось ли что-то грустное на самом деле?"

Цзян Хао положил бокал вина на чайный столик и покачал головой: "Что ты только что... только что... спросил меня?"

Нинг Тао сказал: "Я спросил тебя, с чем ты столкнулся, что тебе не нравится".

"Хруст............................................................................................................................................................................" засмеялся Цзян Цзян.

"Ты слишком пьян, чтобы позволить тебе пить на стороне." Нинг Тао ругался.

"Моя мама сказала... сказала... сказала... она, она... "Цзян Хао с трудом заговорила".

Взгляд Нин Тао подсознательно переместился к двери спальни Тан Чжэня и снова подумал в сердце: "Может быть, с тетей Тан что-то случилось?".

"Ты ей... нравишься!" Цзян Хао наконец-то вырвал предложение.

"А?" Нинг Тао был поражен.

"Она также сказала... она, она должна заставить тебя сделать... сделать... ее..."

Лоб Нин Тао был немного потный, не говоря уже о том, что у него не было абсолютно никакого сердца, чтобы найти девушку, только он и мать Цзян Хао, эта разница в возрасте была слишком большой, не так ли?

"Будь ей.................................... зятем"! Тело Цзян Хао наклонилось к Нин Тао, выплюнув пьяное дыхание, "Или... или разорвать мать, мать и дочь... отношения со мной"! Хихиканье..........."

Нин Тао был тайно освобожден и занят, извлекая зрение из двери спальни Тан Чжэнь, как раз тогда хихиканье Цзян Хао упало в его объятия, как только он был кривой. В этот момент нервы вокруг него напряжены. Раньше он никогда не обходил такую женщину стороной, контакт конечностей и кожи заставлял его нервничать. Духовное энергетическое поле очищает алкоголь в организме, но не инстинктивные импульсы человека.

"У меня... у меня есть полгода... "Цзян Хао протянул руку и схватил ошейник Нин Тао: "Ты, ты поможешь мне?"

Как это может помочь?

"Ты пьян, позволь мне отнести тебя обратно в покой." Нинг Тао сказал. Что касается воли его тела, он был очень рад помочь, можно было бы подумать о 300 точках добра и зла арендной платы от Небесной внешней клиники, и его статус как культиватор, и голос продолжал эхо в его мозгу, не может, не может.........

"Я тебе... нравлюсь... я?" Постепенно губы Цзян Хао двигались в сторону лица Нин Тао, и ее глаза были наполнены возбужденным и горящим божественным светом.

Нинг Тао немного вывернул голову и нервно сказал: "Ты пьян, не надо".

"Я не знаю, что, что... что делать... Кажется, ты мне нравишься... но я... не знаю, как выразить... ооо..." сказала, она внезапно заплакала, закатывая горячие слезы, падающие на щеки и на шею Нинг Тао.

Сердцебиение Нин Тао вдруг ускорилось, и он почти не мог устоять перед поцелуем, но этот "не может" голос всегда эхо в его сознании, сдерживая его импульс, его желание. В конце концов, он подобрал Цзян Хао и подошел к ее комнате. Цзян Хошэн также потерял сознание пьяным.

Нин Тао уложила Цзян Хао на кровать, сняла для нее тапочки и накрыла ее чехлами. Он думал о том, как использовать духовную энергию, чтобы помочь Цзян Хао очистить алкоголь, но потом снова отказался от этой мысли. Это было время для нее, чтобы прийти в себя, в одиночестве в комнате, и если она взяла на себя инициативу, чтобы сделать что-то, может ли он все еще сдерживать свои импульсы и желания?

Поворачивая к выходу, Нинг Тао протянул руку помощи и вытащил дверь в комнату.

У двери Тан Чжэнь все еще держала ухо востро.

Нин Тао замер на три секунды до того, как вышли слова: "Тетя не спит?".

"Почему ты не спишь?" Почти в то же время, эти слова вышли из уст Тан Чжэня.

"Вот, вот, ложись спать". Нинг Тао вышел за дверь и сбежал, как будто в гостиную.

Тан Чжэнь посмотрел на спину Нин Тао и пробормотал что-то низко во рту: "Разве не говорили, что вино может все испортить или что-то в этом роде? Мои дочери пьяны, как он... не дурачится?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0062: "Змея танцует на сковородке".**

0062 Глава 0062 Начался завтрак "Змей Молтс Пан Хоум", который закончился неловкостью. Три человека, которые не упомянули о том, что случилось прошлой ночью, или я боюсь, что это было бы неловко до смерти.

Поспешно съев что-нибудь, Цзян Хао опустил посуду и ушел.

Тан Чжэнь спросил: "Куда ты идешь?"

"Иди на работу". Цзян Хао поторопилась, и когда она подошла к двери, чтобы открыть комнату, она взглянула на Нин Тао, который все еще сидел за обеденным столом: "Ты выходишь, мне нужно тебе кое-что сказать".

Нин Тао не знал почему, но пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Тан Чжэнь.

Тан Чжэнь бросился к Нин Тао, чтобы показать зверскую улыбку: "Я не хочу, чтобы вы сопровождали меня, у меня назначена встреча с сестрами округа, чтобы купить еды".

Нинг Тао, ".........."

С каких пор он сказал, что хочет быть с ней?

Тан Чжэнь призвал: "Идите, молодые люди, идите играть, время от времени приезжайте в северную столицу, пусть Цзян Хао сопровождает вас, чтобы прогуляться по Музею Запретного Города, Великой Стене, Дому короля Ёна и так далее. Просто пришли мне сообщение, если не вернёшься сегодня вечером..."

"Пока, тетя". Нин Тао не осмелился больше слушать, положил посуду и палочки для еды и встал и ушел, мимо дивана вскользь забрав свой маленький сундук с лекарствами.

Тан Чжэнь улыбнулся и сказал: "Вы, ребята, идите и играйте в безопасное место, пока".

Что значит быть в безопасности?

Нинг Тао сбежал, как будто убегал от двери.

Цзян Хао подождала, пока Нин Тао войдет в коридор и скажет своей матери: "Это все твоя плохая идея!"

Тан Чжэнь расправила руки: "Винить меня?"

Дверь в комнату захлопнулась стуком.

В коридоре, Нин Тао остановился в своих следах, думая в своем сердце, как открыть рот, чтобы объяснить, но когда Цзян Хао спустился и встал перед ним, он не знал, как открыть рот больше.

Цзян Хао смотрел прямо на Нин Тао, ни слова, просто посмотрите, что свирепые глаза, как будто Нин Тао должен ей несколько сотен тысяч.

Нинг Тао не могла устоять перед своим взглядом и неловко сказала: "Это........".

Вот что, ушло.

Цзян Хао наконец-то заговорил: "Прошлой ночью......."

То, что было прошлой ночью, тоже пропало.

Нинг Тао улыбнулся, когда быстро начал: "Что случилось прошлой ночью?"

"Прошлой ночью........" Цзян Хао наконец-то заговорил: "Вчера вечером я был пьян, я что-то сказал?"

"Я... я не знаю, я тоже был пьян..." Нинг Тао кашлянул, остроумный и спросил в ответ: "Ты что-нибудь говорил прошлой ночью?"

Лицо Цзян Хао немного покраснело, а затем поменяло тему: "Кажется, нет, забудьте, мы не будем об этом упоминать". Я позвонил тебе, чтобы сказать кое-что. Сегодня вечером я улетаю в Маунтин Сити, чтобы продолжить работу над проектом "Охота на предков". Ты пойдешь со мной или останешься здесь?"

Нин Тао сказал: "Послезавтра послезавтра мне все еще нужно дать Чжао Ушуану второе лечение, а я еще не получил трав, так что я пока не вернусь, так что иди туда первым".

Цзян Хао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Никому не говорите то, что я собираюсь сказать, обещаете мне?".

Нинг Тао кивнул.

Цзян Хао подошел к Нин Тао: "Сегодня утром мне сообщили, что проект "Поиск предков" будет возобновлен сверху, Лян Кеминг, с которой вы познакомились, возглавит новый проект "Поиск предков", а Линь Цинхуа, скорее всего, попросят присоединиться к проектной команде".

Нинг Тао врасплох сказал: "Это опасное исследование, так зачем его перезапускать?". Кроме того, Линь Цинхуа уже закрыл проект "Поиск предков" и пообещал больше его не трогать, так зачем его добавлять".

Цзян Хао горько смеялся: "Ядерная бомба никогда не должна была существовать, но люди все еще исследовали ее и до сих пор отчаянно делают ее". Проекты "Родословной" имеют почти такую природу, что мы с тобой даже не можем остановиться. Это ты, ты только что вылечил доктора Лин Цинхуа, это не твое дело, так что тебе больше не стоит вмешиваться. Кроме того, вам лучше больше не связываться с Линь Цинь Хуа, иначе у вас возникнут ненужные неприятности".

"За Линь Цинь Хуа следят?" Нинг Тао спрашивал.

Цзян Хао сказал: "Оставь это, ты пришёл спросить о нём, как только мой рот был закрыт, ты знаешь, что ты создаёшь неприятности"?

"Ну, я не буду спрашивать, и мне все равно." Нинг Тао сказал, но в его сердце была другая мысль.

Убийственный старик еще не упал в сеть, но таинственный всадник локомотива попросил его встретиться снова на "15-ой ночи месяца", он дал Цзян Хао рецепт двух облаков духовной земли и древней медицины, а затем вылечил нового демона Линь Цинь Хуа.

Более того, он даже не подумал о том, чтобы выйти. Он - естественный посредник между добром и злом, владелец Небесной клиники, как бы он скрывался от таких трудностей и неприятностей? Он не только не прячется, но и проявляет инициативу! Очень простая истина заключается в том, что если в этом мире нет состязания между добром и злом, то нужно ли ему, хозяину небесной клиники, существовать? Когда в реальном мире царит мир, с ним покончено.

Но он не мог рассказать Цзян Хао такой секрет.

Откуда Цзян Хао знал, что было в сердце Нин Тао, она сказала: "Хорошо, что ты можешь понять, я тоже чувствую облегчение". Я пойду в бюро за рапортом, потом ночью сяду на самолет и вернусь в Маунтин Сити, чтобы продолжить свою миссию, так что ты возвращаешься со мной в Маунтин Сити".

Нин Тао на мгновение подумал: "Я пока не могу вернуться, послезавтра я должен дать Чжао Ушуань второе лечение, и я еще не получил травы Fan Hua Fluu обещал купить для меня еще, я вернусь в Горный город после того, как эти две вещи сделаны".

"Хорошо, тогда встретимся в Маунтин Сити". Цзян Хао посмотрел на маленький сундук с лекарствами в руке Тао и сказал еще раз: "Что ты собираешься делать на этот раз? У меня еще есть время, я тебя подвезу".

Нинг Тао сказал: "Не беспокойся обо мне, просто займись своими делами, я хочу посетить музей Запретного Города".

"Тогда позвони мне, если тебе что-нибудь понадобится." Цзян Хао ушел с этими словами и ушел.

Цзян Хао уехал, а Нин Тао вызвал капельницу, чтобы поехать в музей Запретного города.

Придя в Запретный город-музей, он увидел несколько длинных драконов, выстроившихся перед билетной кассе, Нин Тао отступил, а затем увидел фрагмент информации о запрещенном товаре, а затем вспомнил, что кинжал Дин Йе, переданный ему на хранение, тоже запрещенный товар, вообще не может его взять, а потом отказался от идеи и ушел с маленьким сундучком с лекарствами.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Стоя на обочине дороги, готовый вызвать машину, вдруг зазвонил телефон, Нин Тао вытащил телефон, чтобы посмотреть на него, а затем ответил на звонок.

"Брат Флуоресцентный, это я, пожалуйста, скажите что-нибудь." Нинг Тао вежливо сказал.

Голос Фан Хуа флуоресцентно звучал из телефона: "Брат Нин, я звоню, чтобы сказать тебе, что травы почти готовы, но есть два разных вида, один называется "Куриная кровь Бамбук", а другой - "Белый Молот". Даосист Цин Шуй сказал, что у него там есть Бамбук с куриной кровью, он уже приказал своему ученику принести его, ему нужно подождать день, он передаст его вам лично к тому времени, я думаю, он хочет встретиться с вами один раз, без проблем?"

Нинг Тао сказал: "Нет проблем, есть ли еще одна линька белой змеи, которую можно найти?"

Голос Фан Ва, "линька змеи - это кожа змеи, она в китайской аптечке". Я проверил, это белая змея с альбинизмом, чрезвычайно редкая, и ты все еще хочешь пятидесятилетнюю змею с белой линькой.

Нинг Тао сказал: "Да, есть ли выход?"

Фан Ва минуту молчал, прежде чем сказал: "Простите моего глупого брата за некомпетентность, все люди, о которых я могу спросить, все связи, которые я могу использовать, были использованы, живая белая змея, которую я могу найти для вас, но белая линька пятидесятилетней змеи............. подождите!"

Нин Тао двинулся в своем сердце и с тревогой сказал: "Ты нашёл дверной проём?"

"Старый брат Нинг, чтобы сказать, что ты мне не веришь, я только что получил смс-ку........"

"Сказать что?"

"Человек сказал, что у него линька белой змеи пятидесятилетней давности, но попросил вас пойти к нему лично." Фэн сказал.

"Где он?"

"Пан Джиузи", это рынок, где продают антиквариат. Человек сказал, что ты пойдешь, и он встретится с тобой".

"Я сейчас буду". Нинг Тао сказал.

"Я сразу же примчусь, и мы встретимся в Пандзяньцзы и пойдем вместе на встречу с человеком." Фан Ва повесил трубку.

Нин Тао на самом деле любопытно, почему фанат Хуарлиу внезапно получил такое смс-сообщение, как будто человек, отправивший смс-сообщение, знал, что ему отчаянно нужны эти травы, но фанат Хуарлиу уже повесил трубку, только чтобы подождать до встречи, прежде чем спросить его.

Нин Тао вызвал такси и направился прямиком в Пан Родина Зи.

Нет ни одного истинного Бейду, который не знал бы о Панцзяньцзы, существовавшем в конце правления династии Цин. В то время "рынок-призрак" назывался "рынком-призраком", где нищие аристократы династии Цин, богатые и тряпки-богачи не имели возможности выжить в неспокойной ситуации и вынуждены были продать собственность своих предков, чтобы выжить. Но эти аристократы, бюрократы и богачи не могут поставить лицо, поэтому воспользуйтесь рассветом перед антикварными объектами в уличных ларьках, выставленных на продажу, как для того, чтобы избежать знакомства, чтобы сохранить лицо, так и для того, чтобы совершить продажу, уже давно сформировался такой "рынок-призрак". Теперь этот рынок-призрак превратился в рынок антиквариата с ежегодным оборотом в миллиарды.

Вот информация, которую Нин Тао получил на такси Baidu. До этого он даже не знал, что в этом мире есть такое место, как Родина Пан, не говоря уже о ее истории. Он не мог понять, почему этот человек выбрал это место для встречи, но травы, которые использовались, чтобы сделать основной рецепт Дэн был вопросом жизни и семьи, и он не мог заботиться меньше.

Такси остановилось на обочине дороги, Нинг Тао заплатил за проезд и вышел, затем въехал на Родину Пан.

Родина Пан полна людей, с ларьками по обеим сторонам дороги, бронзовыми предметами, старинными монетами, фарфором, нефритом и так далее, ослепляющими глаза. Также на продажу выставлены грецкие орехи, ручные струны, бахчевые и резьбовые украшения по дереву в несметных количествах.

"Парень, твои деревянные коробки продаются?" Когда я увидел его в первый раз, я не смог привыкнуть к шумной обстановке, старик посмотрел на маленькую коробку с лекарствами, которую нес Нин Тао.

Нинг Тао посмотрел на старика: "Не продается".

"Сделай цену, я куплю тебя по правильной цене". Старик не был мертвецки настроен на это.

Нин Тао не удосужился запутаться с ним, неся небольшой сундук с лекарствами к глубине, как он ходил, ища кого-то, чтобы встретиться с ним.

Не дожидаясь его, чтобы сделать несколько шагов, старик догнал его, и его голос изменился: "Вы тот, кто ищет белый сарай, верно?".

Нинг Тао остановился на своем пути и пошевелил глазами, чтобы посмотреть на старика.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0063 Глава: Меня зовут Бай Сужен.**

0063 Глава I - Бай Сужен Старик был тонким и коротким, с заостренным лицом и длинной прядью бороды на подбородке. Похоже, он пытается изобразить внешность художника, но производит впечатление пантеона дзянху, который читает предсказания из уличного киоска.

Этот старик - тот, кто отправил смс-сообщение на флуоресценцию Фан Хуа, это действительно ошибка - отворачиваться.

Глаза и нос Нин Тао также вошли в состояние видения и запаха в это время, и в его глазах, тело старика излучало красочные qi, и был расплывчатый клочок черного qi, который плавал в его предшественник поле, очень злобный и яростный, как ядовитая змея, которая выбрала и пожирала людей. Запах на нем был также ненормальный, запах, как у человека, но слабый, запах, как у змеи, был сильный.

Этот результат удивил Нинг Тао, этот старик перед его глазами должен быть демоном, и демоном, который отличался от нового демона, как Линь Цинхуа. Он не мог не иметь мысли в сердце и тайно сказал: "Если есть инь, есть янь, а если есть новое, то должно быть старое, а диагноз, данный Линь Цинхуа в бамбуковой книге - новый демон, то в этом мире должен быть старый демон, этот старик не старый демон, верно? Змеиный демон?"

Интересно, почему, Нин Тао также вспомнил Дин Йе и кинжал, может ли то, что случилось с Дин Йе, быть связано с этим стариком перед ним?

Эти, просто взгляд между мыслями, на поверхности Нинг Тао не пошевелился и сказал: "Старый господин, это вы послали смс-сообщение, верно? Да, это я куплю белую линьку".

"Пойдем со мной". Старик шагнул вперед, чтобы вести за собой.

Нин Тао проследовал за стариком через ларёк на полу в купеческую лавку по продаже нефрита, а затем проследовал за стариком в купеческую лавку.

Это очень обычный магазин по продаже нефрита, с витриной, полной нефритовых украшений, браслетов, ожерелий, ручек и тому подобного, а ценник шокирующе дорогой. За прилавком сидела молодая женщина, которая встала, увидев, как старик вошел и последовал за ней, благоговейно взирая в ее глаза.

Нин Тао также "поставил диагноз" женщине, посмотрев и понюхав, и результаты его немного удивили, эта женщина просто обычная женщина, и у нее серьезное гинекологическое воспаление.

Старик тоже не разговаривал с молодой женщиной и поднялся по легкой деревянной лестнице в угол стены.

Нинг Тао проследовал за стариком на второй этаж и вышел из входа по лестнице, представив перед ним очень маленькую комнату.

Женщина в белом платье стояла у окна со спиной к пасти лестницы, ее лицо было невидимым. Но даже фон дает ощущение безупречной красоты и выдающейся осанки. Если бы она снялась в костюмированном фильме, то один только этот фон, вероятно, привлек бы много поклонников.

Второй взгляд Нин Тао был другим, он увидел черный Ци плавает в середине ее красочное предыдущее поле погоды, гораздо более мощным, чем старик, который бежал поручения, чтобы вести за собой, в десять раз сильнее. Его змеевидная форма была еще более выраженной, голова змеи, тело змеи, как будто это свирепый гигантский питон!

Но что было жутковато, так это запах, высвобождающийся из ее тела, как аромат человека был очевиден, как аромат змеи был едва различим, общий запах был четким весенним ароматом, высвобождающимся из ауры, слегка цветочным, очень хороший запах.

В этот момент старик заговорил и сказал: "Мисс, мужчина здесь".

Тогда-то женщина и повернулась.

Четыре глаза встретились, и тело Нинг Тао мгновенно замерло.

Женщины были красивы, как древние красавицы, выходящие из картины.

Но то, что сделало Нин Тао ошарашенным, было не ее душераздирающей красотой, а ее глазами.

Глаза женщины были бирюзовыми, зелеными, как каньонный лес, просуществовавший десять тысяч лет, глубокими и загадочными, запутанным и нечитаемым туманом. Ее глаза тоже не были простыми, как будто они несли какое-то магнитное поле, от которого нельзя было убежать, будучи притянутым к ней.

Холодная улыбка появилась из уголков рта старика, он, казалось, знал, что делает женщина.

Однако, не дожидаясь ни секунды, когда он посмеётся, Дворец грязевых пилюль Нин Тао сотрясся, и Духовное Поле Сил мгновенно распространилось по всему его телу, и в тот же миг его здравомыслие вернулось в норму.

Взгляд неожиданности пересек лицо женщины.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Что ты имеешь в виду?"

Зеленый прилив в глазах женщины в целом отступил и вернулся в норму, темные глаза были похожи на холодные звезды на глубоком небе, глаза были еще глубокие и таинственные, как будто проникать в человеческое сердце.

"Ты смотришь на меня, я смотрю на тебя, что ты можешь об этом сказать?" Женщина говорила, ее голос был приятным, мягким и липким.

Сердце Нин Тао было поражено, так как он использовал магию взгляда и запаха, чтобы "поставить диагноз" ей, думая, что она не будет знать, но люди уже знали, или они бы так не сказали. Когда люди так говорят, он груб с ними.

"Присаживайтесь". Женщина подошла к единственному чайному столику в комнате, затем аккуратно прижала подол юбки и села на футон.

Нин Тао подошел, положил маленький сундук с лекарствами и сел напротив женщины.

"Вей Бо, иди и посмотри". Женщина сказала слабо.

"Да, мисс." Старик, известный как Вей Бо, сделал три шага назад, прежде чем повернулся и спустился вниз.

Женщина подняла заварочный чайник на чайном столике и сделала чашку чая для Нин Тао, затем сделала себе еще одну. Она закончила чайную чашку, ее голос нежный, "Доктор Нинг, чай, пожалуйста."

Нинг Тао, однако, не двигался.

Женщина-пуф фыркнула: "Ты беспокоишься, что я отравлю чай? В первый раз, когда мы встретились, я произвел на тебя такое плохое впечатление?"

Нин Тао закончил чайную чашку и слегка понюхал.

Чай очень равнинный, без запаха каких-либо добавок, Западное озеро Лонгджинг.

Нинг Тао улыбнулась: "Этот чай очень вкусный, спасибо". Вежливым глотком он сделал легкий глоток, затем поставил чашку.

Женщина заблокировала чашку рукой и тоже сделала глоток чая, затем аккуратно положила его на место. Каждый ее шаг, даже выражение и глаза спокойны и грациозны, полны древнего очарования, создавая впечатление, что она действительно пришла из династий Тан или Мин.

"Могу я узнать ваше имя, мисс?" Нинг Тао спрашивал.

"Бай Сужен". Женщина сказала.

"А?" Нинг Тао был поражен.

"Тогда я Фахаи". Нинг Тао сказал.

Женщина не улыбнулась, она достала визитку и вручила ее Нин Тао на руках.

Нин Тао взяла его обеими руками и посмотрела на него. На визитной карточке было написано "Цзин Бай", а на самом деле ее звали Бай. К его удивлению, визитная карточка показала, что она также является генеральным директором "компании новых мировых технологий".

"Итак, это действительно мисс Бай, чем управляет ваша компания?" Нин Тао случайно спросил, она имеет демоническую ауру, скорее всего, демон, но является генеральным директором компании, эта личность сделала его не в состоянии противостоять любопытству.

Уайт сказал: "Наша компания в основном разрабатывает и производит новые материалы".

Ее ответ был прост, но Нин Тао больше не мог спрашивать, в конце концов, это был только первый раз, когда он и его семья встретились. Он собрал свою визитку и перешел к делу: "Мисс Уайт, я полагаю, вы знаете цель моего прихода сюда, не могли бы вы показать мне линьку своей белой змеи?".

"Подожди минутку, я схожу за ним." Бай Цзин встал, чтобы уйти, и вошел в маленькую дверь.

Нин Тао взял свой мобильный телефон и открыл его на Baidu и искал "New World Technology Company", но результаты поиска - куча грязных вещей, ни одна из которых не является последовательной. Затем он достал визитную карточку, которую дала ему госпожа Бай, и посмотрел на нее, только для того, чтобы выяснить, что в ней даже не указан адрес компании, кроме номера телефона.

Нин Тао снова положил свою визитку, он не мог не посмеяться с горечью: "Люди не нормальные, может ли компания все еще быть нормальной? Эта Белая Цзин загадочная, как она узнала, что мне нужна линька белой змеи, и попросила меня встретиться с ней здесь?"

У Бай Цзина должна быть цель, но он не может догадаться.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао взял трубку: "Брат Хуафу, это я".

По телефону пришла Фан Хуа свободно Су Я, "Я уже в Пандзяюаньцзы, я тебя не вижу, где ты?"

Нинг Тао собирался сообщить ему местоположение, когда Бай Цзин вышел из той маленькой двери и мягким голосом сказал: "Доктор Нинг, дайте ему немного подождать, я не просто кто-то, кого можно встретить".

Я не знаю, каково было бы, если бы это услышала Фан Ва.

"Я уже встречалась с мужчиной, а другой сказал, что встреча неудобна, так что жди меня". Нинг Тао сказал.

"Хорошо, встретимся на парковке". Фан Ва повесил трубку.

Бай Цзин вернулся к чайному столу и поставил парчовую коробку перед Нин Тао, когда она села.

Нин Тао открыл парчовый ящик, в его поле зрения попала белая трясина, она была белой, как нефрит, кусок змеи был похож на вырезанный из белого нефрита, создавая у людей впечатление, что это была не змеиная шкура, пролитая от змеи, а шедевр какого-то искусства.

Белый линяющий аромат был также характерен, с ясным весенним запахом, исходящим из ауры, и туманно немного........

С нюхом Нин Тао внезапно переместил глаза от белой змеи в коробке к белому Цзину, сидящему напротив него, успокоившись на поверхности, но испугавшись внутри!

Аромат этой белой линьки был таким же, как и аромат на теле Бай Цзина, с намеком на цветы в аромате Lingquan.

Белая Цзин легко улыбнулась, когда встретила удивленный взгляд Нин Тао: "Вот что ты собираешься сделать с Белой Змеей, ты можешь взять ее с собой, но на что ты собираешься ее обменять?"

Нин Тао силой сдерживал шок и подозрения в своем сердце и спокойно сказал: "Как насчет того, чтобы сделать цену"?

Белый засмеялся: "Забавно, похоже, что мне не хватает денег?"

Нинг Тао сказал: "Денег нет, так чего же ты хочешь?"

Бай Цзин уставился на Нин Тао, ее глаза были интригующими: "Динь Йе дал тебе кинжал, да?

Конечно, это как-то связано с болезнью Динь Йе и тем странным старым инцидентом тридцатилетней давности!

Нин Тао спокойно взяла маленький сундук с лекарствами, который она положила рядом с собой, и положила его на кофейный столик, затем открыла его, вытащила из него ржавый кинжал и передала Бай Цзину.

Блеск ненависти вспыхнул в глазах Бай Цзин, ее темные, как глаза холодной звезды внезапно стали зелеными, ее глаза страшно.

Нин Тао успокаивал свой голос: "Динь Йе рассказал мне историю, в которую я изначально не верил, но теперь она кажется правдой". После паузы он также посмотрел прямо в глаза мисс Бай: "Тогда это тебя он зарезал?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0064 Глава 300 для ребенка**

0064 Глава 300 для малыша Бай Цзин не ответила на вопрос Нин Тао.

Вы двое смотрите на меня, а я смотрю на вас, и в маленькой комнате вдруг царит тишина, и атмосфера становится жуткой.

"Хихиканье.............................................................................................................." несколько секунд спустя, Уайт вдруг засмеялся.

"Над чем ты смеешься?" Нинг Тао сказал.

Белая положила одну из рук на чайный столик, руки ледяные и похожие на желе, пальцы тонкие и стройные. Ее руки были прекрасны, но внимание было сосредоточено не на руках. С небольшим удлинением рук верхняя часть ее тела перешагнула через чайный столик и немного наклонилась на сторону Нин Тао.

Ее шея была стройной и деликатной, а слегка приоткрытый вырез раскрыл снежно-белый цвет и загадочную глубокую борозду. Оттенок чистой весны и цветочный аромат вытекал из ее снежной кожи, в воздух и в ноздри Нинг Тао. Каждый ее шаг, каждый взгляд, даже кожа источали соблазнительный фактор.

Как только Нинг Тао сидела неподвижно, он не мог поверить, что она все еще может подойти и откусить от него кусочек.

Когда эти два лица собирались встретиться, Цзин сдалась и отступила с знойной улыбкой на лице: "Ты думаешь, я змея?

Нинг Тао сказал: "Я не уверен, но уверен, что эта змея связана с тобой". Я не знаю, что тогда случилось, но позвольте мне быть честным, Динь Йе сделал это из инстинкта выживания, прошло столько лет, давайте не будем больше этим заниматься, когда настанет время для мести?"

Улыбка на лице мисс Уайт исчезла, а голос ее был холодным: "Когда же настанет время мести? Вам легко говорить, что моя сестра в то время была очень молода, and俢 получил травму, и уже жаль, что он даже пытался съесть мою сестру и так крепко положил руку на мою сестру"!

Оказалось, что это была ее сестра.

"Этот кинжал от его удара ранил позвоночник моей сестры, и он также ранил Корень Духа, и моя сестра все еще в инвалидном кресле, и her俢 практика была затронута. Такая вражда, ты сказал мне не преследовать ее?" Импульс настолько силен, что неудивительно, что она нанесет удар по Нин Тао.

Нин Тао почувствовал убийственную ауру, исходящую от нее, и тайно поднял бдительность, но не пошевелился, чтобы сказать слабым голосом: "Ты знаешь, что я вылечил Дин Йе, а потом ты попросил Фань Хуа Йе купить трав, так что ты использовал белую змею, чтобы заманить меня сюда, чего ты хочешь?".

Зеленые глаза белой Цзин исчезли, и на ее лице появилась знойная улыбка: "Ты догадался".

Ее эмоции меняются так быстро, одна крайность к другой, что это ошеломляет.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Этот кинжал был приставлен к порогу Дин Йе вами, так что вы определенно не собираетесь его возвращать. Если бы ты хотел отомстить мне за исцеление Динь Йе, ты бы не попросил меня приехать сюда, чтобы встретиться с тобой... ты на самом деле хочешь, чтобы я помог тебе исцелить твою сестру, верно?"

"Ты действительно умный человек, я расследовал тебя, и ты вылечил Цзян Илуна и Линь Цинь Хуа, которых больница не смогла вылечить". У Лин Цинхуа есть другая личность, так что я оставлю это здесь". Глаза Белого Цзина обгорели: "Теперь, когда ты снова вылечил обреченного Дин, я знаю, что ты не обычный врач, ты ведь врач-практик, так?"

Нинг Тао не признал этого и не отрицал.

Уайт сказал: "Мои условия просты, пока ты лечишь мою сестру, эта линька белой змеи твоя".

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Недостаточно, чтобы белая змея захотела, чтобы я принял меры, чтобы вылечить твою сестру".

"То, что перед тобой не обычная линька белой змеи, стоит больше, чем обычная тысяча линьек белой змеи!" В зеленых глазах мисс Уайт был намек на гнев: "Ни на дюйм!"

Нин Тао пожал плечами: "Тогда больше не будет разговоров, я найду линьку белой змеи по другим каналам, но твоей сестре некого вылечить, прощай". Сказав это, он потянулся за кинжалом, который положили на чайный столик.

Уайт держал ее кинжал: "Подожди!"

Нинг Тао убрал руку, он не собирался уходить. Если Фан Ва не может найти белую змею, где у него есть каналы?

Уайт сказал: "Что еще ты хочешь, кроме линьки этой белой змеи?"

"Подожди, пока я не увижу твою сестру, во сколько, ты сам все устроишь". Нинг Тао сказал.

"Сегодня вечером я заеду за тобой". Уайт сказал.

Нинг Тао кивнул.

Бай толкнул кинжал Динга, а затем закончил чайную чашку.

Вот что значит выдать гостя.

Нин Тао положил кинжал обратно в маленький сундук с лекарствами, затем носил маленький сундук с лекарствами и ушел.

Внутри магазина нефритовых камней Вей Бо слегка кивнул Нин Тао: "Доктор Нин не торопитесь".

Нин Тао вернулся с приветствием и вышел из магазина нефрита. Усадьба Пан была переполнена людьми, и звуки ястребов и торгов наполняли уши. Он не знал, где находится парковка, и не удосужился спросить себя, прямо пробудив глаза и нос до состояния видения и запаха.

Это самый простой и эффективный способ найти флуоресценцию Фан Ва.

После того, как его глаза и нос посмотрели на состояние техники поиска и обоняния, зрение Нин Тао было наполнено красочным полем предвестника, а нос также был наполнен десятками тысяч запахов. Менее чем за минуту Нин Тао заблокировал предыдущее погодное поле Фан Хуару и запах из такой сложной среды, а затем направился в этом направлении.

Парковка быстро приближалась, и людей стало меньше.

Нин Тао внезапно остановился перед ларьком, продающим курьезы, и как только он остановился, его глаза приземлились на пару темных осколков на ларьке с землей. Куски выглядели как осколки фарфора и осколки бронзы, трудно определить. Но это не то, что привлекло его, что заставило его остановиться и ударить в сердце, что фрагменты источали чистую ауру, очень слабые, клочья его, как будто они только что были выловлены из воды, и вода, которая прилипла к поверхности испарилась, когда солнце ударило в них.

Нинг Тао не мог видеть воду, испаряющуюся в солнечном свете, но он мог видеть ауру, высвобождаемую из этой кучи обломков. Это естественный дар быть посредником между добром и злом, и в игру вступает только книга безымянного врача клиники о телескопе. Только в этих двух условиях он был единственным во всем подразделении "Пан Родина", кто мог видеть ауру, высвобождаемую из этой кучи обломков.

"Друг, что ты видишь?" Продавец с маленькими усами приветствовал Нин Тао с улыбкой на лице.

Нинг Тао присел на корточки перед кабинкой с землей и случайно подобрал старинный ароматный бронзовый сосуд и спросил: "Босс, сколько это стоит?".

Усы сказали: "Десять тысяч".

"Десять тысяч?" Нинг Тао выглядел удивлённым.

Усы сказали: "Это хорошо во времена династии Мин, если бы у меня не было невестки, которая вот-вот родит ребенка и торопится использовать деньги, я бы даже не продал тебя, если бы ты дал мне 50,000".

В углу рта Нин Тао плавал намек на смех, он действительно почувствовал запах химического средства для лечения из этого бронзового сосуда, и давно знал, что это подделка, стоимостью менее двухсот юаней, но пришлось продать ему десять тысяч. Это больше не продажа, это афера. Но такие вещи во дворе семьи Пан время от времени, смотрят в сторону, чтобы быть обманутым, ищут право зарабатывать, это также считается антикварный рынок Taobao весело.

"Слишком дорого, не хватает денег на меня, приходите завтра." Нин Тао поставил бронзовый сосуд обратно и случайно подобрал еще один фрагмент и сказал в тусклом состоянии: "Босс, как это будет продаваться?".

Как только он услышал, что Нин Тао сказал, что денег не хватает, улыбка на его лице отвернулась, и он невозмутимо сказал: "Это настоящий древний предмет, он просто сломан, если хочешь, я продам его тебе за тысячу, тысячу, ты имеешь право?".

"Двести". Нинг Тао сказал.

"Двести? Твои деньги - доллары, да?" Усы были недовольны.

Нинг Тао встал, "Триста, не больше. Я выкупил его, в основном, чтобы положить в сочные горшки в качестве гарнира, и ты думаешь, что я действительно верю, что это антиквариат?"

"Даже если это действительно древний артефакт, какой смысл разбивать его вот так? Плиткам у подножия Великой стены сотни лет, верно? Кто-нибудь заплатил за это?" После паузы Нин Тао сказал: "Триста долларов, на продажу или нет? Не продавай меня."

"Ряд рядов, продать тебя." Улыбка вернулась к Усам. Эта куча мусора лежала на его напольном стенде более двух месяцев, никто даже не спросил, жаль было ее выбрасывать, она занимала место, чтобы ее сохранить, кто-то, готовый заплатить триста долларов, чтобы выкупить ее, он, безусловно, был бы счастлив.

Нин Тао дал триста штук и купил пару, одну в свою маленькую аптечку.

Усы уставились на маленький медицинский сундук Нин Тао, ''Друг, это твой сундук на продажу? Вот пятьсот долларов для тебя".

"Не продается".

"Добавь сотню за тебя".

Нин Тао закрыл маленькую аптечку и поднял ее в руке, глядя прямо в глаза усам: "Ты не закончил предложение только что, как насчет того, чтобы сказать мне, откуда взялись эти кусочки"?

В глазах Маленькой Бороды вспыхнула тревога: "Почему ты спрашиваешь об этом?"

Нинг Тао сказал: "Не волнуйся, мне просто любопытно".

"Не знаю, я получил его от кого-то другого." Усы, должно быть, смотрели на Нинг Тао.

Это явно неправда.

Нин Тао вытащил из кармана еще пять сотен: "Скажи мне, эти деньги твои".

Усы посмотрели на деньги в руке Нин Тао и засомневались на минуту, прежде чем сказать: "Слова считаются"?

Нинг Тао просто передал деньги.

Как только усы взяли деньги в руку Нин Тао и засунули их ему в карман, прежде чем сказать: "Это то, что я подобрал в водопаде у Желтого Цветочного Города, если вам интересно, вы можете пойти туда и посмотреть, это примерно в шестидесяти километрах к северу от города, там есть деревня под названием Черная крепость горы, это легко найти".

Нинг Тао кивнул, поблагодарил и ушел.

Маленький бородатый мужчина посмотрел на спину Нин Тао, когда тот уходил, улыбаясь: "Глупый, я притворяюсь загадочным, хе-хе, еще пятьсот долларов зря".

Даже если бы он сказал это в лицо Нин Тао, Нин Тао не возражал бы и даже улыбнулся бы ему.

Нинг Тао нашел Фан Ва Лум на парковке.

"Ты заставил белую змею литься?" Фан Хуа флуоресцентно познакомился с Нин Тао, как только увидел его.

Нинг Тао сказала: "Пока нет, я должна помочь ей лечить пациента, просто оставь это дело в покое, я сделаю это сама".

"Хорошо, если тебе что-нибудь понадобится от меня, просто спроси, не упоминай об этом."

Нин Тао улыбнулся: "В будущем, даже если у старого брата что-нибудь будет, просто попроси, пока я могу помочь, я обязательно это сделаю".

Старый брат бодро взывал к Фань Хуа, он обернул руки вокруг плеч Нин Тао: "Давай пообедаем в доме Ушуанга и, кстати, посмотрим на травы". Говорю тебе, есть только один человек в мире, который может съесть блюдо, которое она сама приготовила".

"Тогда я буду в милости моего брата". Нинг Тао сказал.

"Неправильно, я говорил о ее отце". Фэн сказал.

Нинг Тао, ".........."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0065: Чистка прогнившего и сломанного горшка**

0065 Глава 0065 Гнилая и разбитая тренога, Нин Тао увидел в доме Чжао Ушуана травы, которые купил Фан Хуалу, некоторые были больше, некоторые были меньше, потому что их было трудно найти, все в большой бумажной коробке, излучающей сильный запах трав.

Теперь речь шла только о линьке Белой Змеи, а после линьки Белой Змеи все травы для рафинирования Дэна Первоначального Предписания будут доступны.

Фан Хуа бегло сказал: "Брат, эти травы, о которых ты просил, очень дорогие и не дешевые, они стоят в общей сложности 167 тысяч, оставляя тридцать триста тридцать три тысячи, дай мне номер карточки, и я переведу их тебе".

Нинг Тао сказал: "Не будь таким вежливым, ладно?"

Фан Ва засмеялся и сказал: "Я собирался купить эти травы, чтобы отдать их твоему брату, но ты настоял на том, чтобы заплатить, так почему я должен просить тебя о твоей тяжёлой работе"?

Нинг Тао улыбнулся и сказал номер карты.

Фан Хуа свободно использовал свой мобильный телефон для перевода денег, через несколько секунд Нин Тао получил информацию, на его счету было 330 000.

Эти деньги для таких людей, как Fan Huarlund может быть часы, может купить деньги под рукой, но для Нин Тао это огромная сумма, может играть роль слишком большую.

Чжао Ушуан вышел из кухни: "Ребята, вы закончили болтать, я закончил там, вы хотите продолжить болтать или попробовать мою стряпню?".

Сегодня на ней не было маски, и шрамы были смутно видны на левой щеке и подбородке, но это было в тысячу раз лучше, чем когда мы впервые встретились. Теперь она может скрыть свои шрамы небольшим макияжем и выйти наружу, не привлекая странных взглядов.

Лечение Нинг Тао было равносильно тому, чтобы дать ей вторую жизнь, и поэтому она сама готовила.

Фан Ва смеялся: "Тогда я окуну свой палец в свет старого брата Нинга".

Чжао Ушуан улыбнулся и сказал: "Надеюсь, доктор Нин не возражает против моей стряпни".

Нин Тао засмеялся и бегло проследовал за Чжао Ушуаном и Фань Хуа до ресторана.

На стол было накрыто несколько блюд, все с высококлассными ингредиентами, с двумя видами морепродуктов, сашими и два вида сечуанской кухни, одно с измельченной рыбой и мясом, одно с мабо тофу, и одно с овощным салатом. Еще есть бутылка красного вина стоимостью в целое состояние, которая долго не спит.

Фан Вах воскликнул: "Мне нравится смесь китайского и западного. Но Ушуанг вы настолько предвзяты, что знаете, что доктор Нин приезжает из Горного города, поэтому вы приложили особые усилия, чтобы приготовить для него чечуанскую еду, вы даже не приложили особых усилий, чтобы приготовить для меня блюдо".

Чжао Ушуан подошел с чистым взглядом: "Сделай себе что хочешь, кухня вон там".

Фан Хуа флуоресцентно смеялся с горечью: "Старый брат Нинг, видишь ли, это один и тот же человек с другой жизнью".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Это очень ценится".

"Не разговаривай, открой свой ужин, лобстер на гриле не будет вкусным, когда будет холодно." Чжао Ушуан сказал.

Атмосфера за обедом была приятной.

Думая, что стряпня Чжао Ушуана будет обычной, Нин Тао был поражен, когда съел ее, и не мог не похвалить: "Я действительно не ожидал, что стряпня Чжао Ушуана будет настолько вкусной, что ваша стряпня действительно вкусная".

Чжао Ушуан улыбнулся и сказал: "Ты мой благодетель, так что если тебе понравится в будущем, приходи и я сделаю это для тебя".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Не упоминай об этом больше, я врач, это мой естественный долг - видеть и лечить больных, мы будем друзьями в будущем, если у меня будет время, я обязательно приду и побеспокою тебя".

Чжао Ушуан поднял бокал с вином: "За нашу дружбу".

Три высоких стакана слиплись.

Но Нин Тао знает, что Чжао Ушуан и Фан Хуалу так доброжелательно относятся к нему из-за его медицинских навыков, если бы он все еще был тем бедным интерном, эти двое, наверное, даже не посмотрели бы на него. Такова реальность мира, богатого горами и дальними родственниками, бедного в городе и не имеющего близких соседей.

Он понимает, что он также может относиться к этому легкомысленно, он не будет чувствовать свет, потому что он встречался с такими известными людьми, как Фань Хуару и Чжао Ушуан, и, конечно, не откажут друг другу в доброй воле.

После обеда Нин Тао выпил чай с Чжао Ушуань и Фаном Хуалу на некоторое время, затем ушел с бумажной коробкой, заполненной травами.

Возвратившись на такси в район, где находится дом Цзян Хао, Нин Тао не вошёл в дверь Цзян Хао, а сразу поднялся на крышу и с помощью ключа открыл замок с кровью, чтобы вернуться в клинику за пределами неба.

Клиника, как обычно, и добрый и злой штатив "спит" с закрытыми глазами, с лицом, слишком ленивым, чтобы обращать внимание на Нин Тао.

Нин Тао вытащил травы в бумажной коробке, кратко обработал их, а затем отсортировал для хранения. Когда белая змея лилась, он мог собственными руками усовершенствовать Первоначального Предписания Дана.

После окончания травы, Нин Тао взял свой мобильный телефон и посмотрел на время, было только 16:00, еще рано для его встречи с Бай Цзин.

Всего существует восемнадцать штук, каждая из которых отличается по размеру и форме.

Держа кусок в руке, Нин Тао открыл глаза и нос до состояния глядя и нюхая, тщательно "диагностики".

Материал осколков до сих пор трудно определить, не металл, не осколки фарфора, ощущения и вес, а характеристики материала, наблюдаемые глазом, очень похожи на камень. Поверхность осколка имеет несколько странных узоров и линий, но она нечеткая и ее трудно разглядеть.

"Может ли это быть волшебным оружием?" Такая мысль всплыла в голове у Нинг Тао.

Там была аура, со странными прожилками и узорами, и действительно, это было очень похоже на волшебное оружие, описанное в сказочных романах.

Нин Тао собрал все части вместе и получил форму рваного чернильного камня. Усы продали ему не все кусочки, по крайней мере, чуть меньше половины.

Сокровища не хватало наполовину, и Нинг Тао был немного разочарован в своем сердце.

"Я собираюсь посетить этот глубокий бассейн после того, как закончу линьку белой змеи, и, может быть, найду другие кусочки." Нинг Тао принял решение, завернул кусочки и положил их на полку, где были размещены Небесный Собачий Тренога и Разбитый Тренога.

Золотой штатив "Небесная собака", старинный стиль толстой и тяжелой гнилой и сломанной штативы, неожиданно вспыхнул в голове Нинг Тао.

Он использовал все три штатива в клинике за пределами Небес, чтобы усовершенствовать косметический ароматный крем и специи, но только косметический ароматный штатив мог преуспеть, в то время как штатив Небесного Пса и Сломанная штатива не могли. Но независимо от того, был ли это Небесный штатив собаки или Разбитый штатив, он обязательно должен был иметь свои уникальные особенности, даже если это был Небесный штатив собаки, оставленный Ченом Пингдао, он должен был быть полезен. В конце концов, Чен Пинг Дао был культиватором, прожившим тысячи лет, а предыдущее поколение было владельцем клиники "Небеса за пределами", так что то, что он оставил позади, будет обычным?

Это было внезапное вдохновение Нинг Тао.

Красота аромата может превратить обычные травы и ингредиенты в сокровище.

Разве это не специальный штатив для починки вещей?

Как только это вдохновение было улажено, Нин Тао не мог дождаться, чтобы взять фрагменты и разбитый штатив в пустое место в центре клиники, а затем положить все фрагменты в разбитый штатив.

После подготовки Нинг Тао преобразовал свою духовную силу в Пламя Дана, а затем прижал свои ладони к стене разбитой треножной колыбели.

жужжание................

Гнилая и разбитая тренога излучала, звук был похож на тысячу монахов, скандирующих Священные Писания, как будто Великий Дао приближался и был огромен.

Под огнем сложные линии и узоры на сломанной штативе "загораются" один за другим. Когда все загорелось, из штатива внезапно выскочило черно-белое пламя! Эта сцена была похожа на то, как Ге Мин продает свое ремесло детям на кухне приюта "Солнечный свет", намеренно заливая ложку масла в красный горшок, и горшок разгорается в огромном пламени.

Такого раньше никогда не случалось, даже когда бальзам для красоты и специи очищали гнилой и сломанной кастрюлей, а теперь это было, что показало, что его догадка была верна, это был специальный горшок, который использовался для исправления вещей!

жужжание................

Черно-белое пламя дана горело среди рева штатива, но Нин Тао не мог видеть изменений в штативе, он мог видеть только пламя дана, которое усиливалось и усиливалось гнилой и сломанной штативом, его глаза были полны огня.

После того, как прошла целая четверть часа, Нинг Тао становился все более и более уставшим, а пламя Дэна в гнилом и разбитом горшке ослабевало. Такой вид рафинирования потреблял гораздо больше духовной силы, чем рафинирование бальзамов красоты и специй, и в какой-то момент он уже не мог удержать его в руках.

Держаться было действительно невозможно, поэтому Нин Тао был вынужден собрать Огонь Дан, и обе ладони также оставили гнилую и сломанную треногу.

Черное и белое пламя исчезло, и дюжина кусочков гнилого горшка соединились вместе, синтезировав черный, неубранный чернильный камень, который составлял всего две трети от его размера. Однако трещины на остатках чернильного камня всё ещё заметны и не являются твёрдыми.

Нин Тао осторожно вытащил остатки камня чернил, который не был плотно приклеен, в его руки, тяжелые и гораздо тяжелее, чем когда он существовал в виде фрагмента.

"Это действительно не обычная вещь!" Нин Тао выпустил вздох восхищения в своем сердце, за которым последовало еще одно пробуждение глаз и носа до состояния глядя и чувствуя запах.

"Диагноз" опять же, результаты сильно отличаются от тех, что были до "исправления".

Линии и узоры на вершине остаточного чернильного камня хорошо видны с первого взгляда. Вена - это вена, продольная, как река в земле. Узор, однако, не узор, а загадочная руна.

Нинг Тао смотрел направо и налево, но долгое время не мог понять. В конце концов, он все еще был начинающим культиватором, а методы культивирования, которые он использовал для новичков, только научили его практиковать духовную энергию, трансформировать танцевальный огонь и так далее. Поэтому, даже если смотреть на него ясно, он все равно слепой.

Кроме того, аура, высвобожденная из чернильного камня, который едва был связан, была в несколько раз больше, чем до "ремонта", и он даже мог чувствовать магическую энергию, текущую в остаточном чернильном камне. Тем не менее, он все еще не знал, что это такое.

Такое изучение ситуации не смогло бы дать результат еще долгое время, Нинг Тао закончил диагноз - смотреть и нюхать, и положил на полку гнилую и сломанную штатив, а также остатки чернильного камня обратно. Во время этого процесса в его голове зародился план: "С этой гнилой штангой, почему бы мне не расширить бизнес клиники? Я могу не только лечить людей, но и восстанавливать нарушенные заклинания, и даже если я не зарабатываю добрых или злых рент, я все равно могу зарабатывать лекарственные травы и материалы для алхимии у культиваторов или демонов!

Взгляд Нинг Тао снова переместился на золотую Трипод Небесной Собаки.

Штатив с американским ароматом используется для рафинирования трав и специй, что, конечно же, является лучшим выбором для рафинирования дана по первичному рецепту.

Сломанный штатив использовался для починки сломанного оружия Дхармы, поэтому рафинирование было исключено, это определённо был неправильный выбор для отходов материалов.

Итак, для чего этот золотой, широкобрюхий штатив Тенгу?

Нин Тао некоторое время смотрел на Небесную собачью треногу, и, необъяснимо, вышла фраза: "Чен Пингдао, Чен Пингдао, это же не может быть та миска для собак, которую ты ешь, да?".

Чену Пиндао все еще не было видно, но даже если бы он был здесь, он бы не признался, не так ли?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0066 Особняк на пустынном кладбище**

Глава 0066: Особняк на пустынном кладбище Нин Тао получил звонок от Бай Цзина, как раз когда становилось темно. Он выходит из района, где находится дом Цзян Хао, а у входа его уже ждет машина Бай Цзина.

Автомобиль - это кроссовер Barbossa G500 с холодными твердыми линиями, как зверь, лежащий на обочине дороги. Хотя Нин Тао не был знаком с маркой и ценой автомобиля, он мог сказать, глядя на форму, блок и листовой металл автомобиля, что это был по крайней мере роскошный автомобиль стоимостью в несколько миллионов.

Нин Тао заглянул в пассажирское окно и увидел Цзин Бая, сидящего на водительском сиденье. Она заменила длинное белое платье на пару черных кожаных шорт и обтягивающий черный спандексовый жилет, а некоторые скрытые линии и вмятины ее тела были обнажены воздухом, настолько сексуальным, что кровь из носа не могла не пойти.

Днем она носит длинное белое платье, как древняя красавица с картины, без единого намека на земной фейерверк. Сегодня вечером она стала другим человеком, лидером банды с "социальным" отношением, который будет принимать меры, когда она говорит что-то не так.

Нинг Тао слегка застыла на больших белых ногах и определенных линиях и формах, которые она подвергала воздействию воздуха.

Белый Цзин подошел и открыл дверь машины Нин Тао: "Ты видел достаточно? Садись в машину и смотри медленно".

Нинг Тао пожал плечами и открыл дверь машины, чтобы попасть в машину.

Белый завел машину и въехал на северную дорогу.

Атмосфера в автомобиле несколько неловкая, что связано со странным ароматом кузова Бай Цзина и вездесущим гормональным фактором.

Нинг Тао нарушил тишину между ними: "Куда мы идем?"

Цзин Бай перенесла на меня свои глаза, ее глаза пружинят, а рот улыбается: "Брат Нин, куда ты хочешь, чтобы мы поехали"?

Нинг Тао на мгновение нахмурился: "Ты можешь быть серьезным, я говорю о серьезном бизнесе".

Цзин засмеялась: "Я говорю о чем-то очень серьезном, жизнь должна быть счастливой, когда пришло время быть счастливой, а не ждать, пока старое время прольет слезы, тебе не кажется?"

Нин Тао закрыл глаза и питался, не утруждая себя разговорами с ней.

"Никакого веселья". Белая подрезала и поехала с опущенной головой.

Barbossa G500 поднялась по шоссе на десятки километров, затем снова спустилась по шоссе на проселочную дорогу.

Нинг Тао посмотрел в окно и увидел вдали горы, рассеянные собаками и зубами, и ночь была окутана бесконечной тенью. Мир полон пустынных гор и ничейной земли, но есть ли такие демоны, как Бай Цзин, или практикующие, как Чен Пиндао? Кроме того, во вселенной, действительно ли есть такая вещь, как бессмертие? А если так, то где они?

Бесконечное воображение.

Автомобиль въехал в горную местность, разбитая Великая стена внезапно ворвалась в зрелище Нинг Тао, за горой и за хребтом, взгляд не видит конца. Она величественна, но источает сильную ауру превратностей истории, как ветеран поздней династии Мин, покрытый ранами, вот-вот упадет.

Нин Тао стукнулся в сердце: "В нескольких десятках километров к северу, у Древней Великой Стены... Может быть, это место, о котором говорили Усы? Это остаточный чернильный камень, связанный с Цзин Баем?"

Он подсознательно посмотрел на Бай Цзина с послесвечением из угла глаза.

Мягким голосом Уайт сказала: "Тебе весело смотреть на это так? Не смей прикасаться ко мне?"

"Не смей". Нинг Тао сказал.

Холмы были бурными, и через полчаса Барбосса G500 закруглил изгиб, а перед ним появилась деревенская табличка.

На вывеске написано "Черный коттедж".

Увидев этот знак, Нинг Тао был практически уверен, что он действительно добрался до того места, где сказали усы. Его разум был поражен смятением, но спокойствие на поверхности.

Бай не вошёл в деревню, а продолжил в её окрестностях. После того, как деревенская проселочная дорога ушла, впереди - грунтово-гравийная дорога, не знаю, какой эпохи она была построена, выбоины на дороге, миллионы внедорожников по такой дороге тоже ездят ухабистыми.

Нин Тао неловко дрожал в машине, когда сознательно нахмурился: "Почему твой дом такой отдаленный?". Сколько времени это займет?"

Белый Цзин просто вернулся: "Почти готово".

Черный Коттедж остался позади и вскоре был вне поля зрения. Дорога впереди становится все более изрезанной, с полным видом на черные горы и время от времени появляется участок Великой Ногуской стены. В этом месте не было даже призрачной тени, не говоря уже о человеке.

Спустя некоторое время даже плохо устроенная грунтовая дорога исчезла, а Barbossa G500 все еще продолжала ехать.

Ворона испугалась и внезапно взлетела с дерева, летела, "Кряк-кряк-".

Звук раздавался через долину, добавляя несколько жутких штрихов к пустынному месту.

В тот момент, место под склоном холма вдруг загорелось белым фонарем, и здание вышло из темноты при свете. Каменные стены и плитка, дворики и павильоны, небольшие мостики и пруды, как усадьба большой семьи древнего аромата и цвета.

Дорога под машиной внезапно стала гладкой и совсем не трясущейся.

В главном входе стоял старик, а не кто-то другой, это был Вей Бо. Еще до того, как приехала машина, он уже открыл дверь.

В его уши прорвался звук, и Нинг Тао искал его. Это была разбитая скала под усадьбой, и горный источник погрузился с утеса в бассейн с водой у его подножия. Именно из того бассейна с водой раздался стук, который он услышал.

"Может, это тот самый бассейн с водой, о котором говорили усы?" Нинг Тао сказал мрачно в сердце.

Но, не дожидаясь, пока он увидит наверняка, Бай Цзин уже вошел в ворота имения в своей Барбоссе G500.

Машина остановилась, и Вей Бо открыл пассажирскую дверь, затем встал у двери и вежливо сказал: "Доктор Нин, пожалуйста".

Нинг Тао вышел из машины с маленькой аптечкой и осмотрелся.

Бай Цзин взглянул на Вэй Бо.

Вей Бо слабо кивнул.

"Доктор Нинг, пойдемте со мной". Бай Цзин подошел к зданию.

Нин Тао проследовал за Бай Цзином в сторону здания, и во время прогулки он спокойно разбудил глаза и нос до состояния видения и обоняния. Он был ошеломлен этим взглядом. Это была не древняя усадьба, полная камней, пустошей и могил, полных сорняков!

Только фонарики настоящие.

Руны были расписаны на каждом фонаре, а свечи внутри горели и испускали повторяющийся зеленый дым. Но это была всего лишь иллюзия, и в глазах Нин Тао из этих свечей появился клочок черной ауры, ауры, высвобожденной Темной Духовной Силой!

Очевидно, что древняя усадьба перед вами была создана этими фонарями, которые, возможно, своего рода магическое оружие, которое может превратить энергию темной духовной энергии в иллюзию, что обычные люди не могут отличить, продвинутое использование духовной энергии.

Похоже, что дом Чена Пинг Дао пришел сюда тогда, только не с таким большим шоу.

Хотя Нин Тао может видеть сквозь это странное зрение и найти "глаз образования", он понятия не имеет о соответствующих принципах. Сначала это был остаточный камень чернил, а теперь это был фонарь, который создал иллюзию усадьбы, заставляя его чувствовать себя все больше и больше, что он просто новичок в мире выращивания, и желание получить знания о выращивании также становилось все более и более интенсивным.

"Как это место?" Когда я шел, Цзин задала ей вопрос.

Нин Тао сказал: "Очень внушительно, это ведь стоит больших денег, да?"

У меня не так много денег, всего около десяти миллионов, - сказала госпожа Бай, - я не очень часто здесь живу, и моя сестра здесь, чтобы поправиться". Моя сестра любит тишину и не хочет, чтобы ее беспокоили, поэтому дорогу не починили".

"Так и есть". Нинг Тао сказал случайно.

Между прочим, они подошли к двери комнаты, которая также имела два белых фонаря, висящих на столбах по обеим сторонам двери, но в глазах Нинг Тао, на самом деле, это был вход в пещеру с двумя белыми фонарями, висящими по обеим сторонам двери.

Бай привел Нин Тао через дверь, через коридор, а затем остановился перед дверью комнаты снова.

Дверь настоящая, она сделана из золотистого верескового дерева, пахнущего травами.

Бай толкнул дверь ее комнаты, и Нинг Тао последовал за ней.

Комната за дверью также была настоящей, очень просторной. Полы из дерева родственников, мебель из дерева родственников, и даже пол под ногами и потолок над головой из дерева родственников. Белый фонарь висит на лучах комнаты, и в свете фонарей все золотое дерево Нан светится золотистым сиянием, а золотые нити текут, как во сне.

Как уроженец Шанченга, Нин Тао обладает определенными знаниями о древесине Золотой Шелковый Нан, потому что Шанченг является одним из источников происхождения древесины Золотой Шелковый Нан.

В старину чиновники и богатые владельцы любили делать гробы из золотого шелкового нана дерева из-за его целебного аромата, который отталкивает насекомых и предотвращает гниение трупов. Живые вообще не могут им воспользоваться, если только огонь не достаточно силен, чтобы осмелиться им воспользоваться, иначе это будет смерть "инь". В этой комнате использовалось много золотого шелкового нана дерева, и можно было представить, сколько Инь Ци было в комнате.

Во всей комнате самая тяжелая инь - это большая кровать, сделанная из золотого шелкового нана дерева.

На кровати, сквозь марлю, лежала женщина, лицо которой не было видно. Но не нужно гадать, она сестра мисс Бай.

Бай Цзин подошел к кровати и сказал: "Цинь Чжуй, доктор, о котором я тебе говорил, здесь, ты хочешь встать с кровати или прислать его?".

Цин Чжуй, так зовут сестру Бай Цзина.

Но именно это имя вызвало у Нин Тао жуткое чувство, фамилия сестры - Бай, фамилия сестры - Цин, эта Нима не может быть реалистичной версией Бай Сючжэня и Сяоцина, не так ли?

Цин на кровати погнался за ним, а потом сказал: "Пусть подойдет, у меня жесткие ноги и я не хочу двигаться".

Голос был мягким, клейким, и без силы, давая болезненное ощущение, но странным образом оттенок от прикосновения щекотки.

"Ну, тогда я попрошу его приехать." Бай Цзин оглянулся на Нин Тао и жестом, чтобы он подошел, а затем она протянула руку и подняла занавеску.

Нин Тао носил маленькую коробку с лекарствами к кровати, он уже видел лицо Цинь Чжоу ясно, лицо в стиле Линь Дайю с выворачивающим сердце мягкой красотой. Ее кожа была зеленоватой в белизну, типичный болезненный цвет дефицита крови ци. Ее волосы были длинными, с оттенком голубого в черном, который выглядел как отбеленный голубой, но он знал, что это его естественный цвет волос.

Глаза Цинь Чжоу переместились к Нин Тао, эти глаза были темными и яркими, глубокими и таинственными. Из ее глаз вспыхнул луч зеленого света, как падающая звезда в ночном небе.

В этот момент Нин Тао чувствовал себя так, как будто его что-то засосало и он упал в холодную трясину!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0067: Зеленая погоня**

0067 Глава: Цинь Чжуй "Цинь Чжуй, пусть доктор Нин покажет тебе". Уайт сказал.

На этот раз соблазнительный взгляд Цинь Чжуй только успокоился, вернувшись к нормальному и болезненному состоянию.

Это дает Нин Тао ощущение, что эта больная погоня за Цин на самом деле сильнее, чем Бай Цзин. В его сознании был сюрприз, но на поверхности не было реакции. Он отнес маленький сундук с лекарствами к кровати и сказал: "Позволь мне взять твой пульс".

Цинь Чжуй ничего не показал, просто посмотрел на Нин Тао.

Нин Тао протянул руку и схватил Цинь Чжоу за запястье, его щупальца были ледяными. Ее кожа гладкая и нежная, а нежные запястья мягкие и без костей. Несмотря на то, что это было медицинское лечение, он не мог не почувствовать легкий импульс сердечной боли в сердце, так как он держал такое запястье.

Незаметная холодная улыбка появилась из угла рта Цинь Чжуя.

Дворец Нинг Тао "Грязевые таблетки" слегка покачался, и Духовное Поле Силы мгновенно освободилось, с пульсациями, распространявшимися по всему его телу и даже по его душе. Этот сердечный порыв мгновенно исчез, и его сердце было в покое. В его глазах тело Цинь Чжоу, лежащее на кровати, было окутано красочным Ци, с другим облаком черного Ци, смутно видимым в виде змеи, более могущественным, чем то, что он видел на Бай Цзине!

Его нос также зацепился за запах Цинь-Чжоу, запах Цинь-Чжоу как человека был слабым, а его запах как змеи был слабым, может быть запах, который был очень сильным. Это был ее аромат тела, а не цветочный аромат Бай Цзин, аромат ее тела был похож на синтез факторов, которые стимулируют желание, очень загадочно. Боюсь, если бы не поле ауры, он бы не смог ее лечить.

С таким видом и запахом Нин Тао понял состояние Цинь Чжуя, но также был поражен собственным диагнозом.

На теле Цинь Чжоу была лишняя кость на хвостовом позвонке, и эта кость была похожа на кость змеи. Если бы он не выдал черную ауру, он бы вообще не смог ее обнаружить, а тем более определить форму на основе ее характеристик.

Кость была сломана, в ней было несколько трещин, и она почернела, что являлось признаком некроза.

"Как может быть лишняя кость? Может это змеиный демон, как змеиная кость?" Разум Нин Тао был темным, и ее глаза переместились к телу Цзин, которое также было на заднице Цзин.

В этой маленькой комнате в "Родине Пан" он просто поспешно посмотрел на нее, не имея ни времени, ни возможности присмотреться. На этот раз, переходя прямо к "точке", результат был другим. Он видел черный воздух, выпущенный лишней костью на ягодицах Белой Цзин, которая была похожа на молодую змею, скрывающуюся внутри ее тела. Тем не менее, этот лишний кусочек ее кости был здоровым и не проявлял никаких признаков болезни.

В это время Цинь Чжуй слегка подергал его за руку, казалось бы, обидевшись на то, что Нин Тао схватила одну из ее рук.

Нин Тао отпустил запястье Цинь Чжоу, "Хорошо".

"Ты можешь вылечить болезнь моей сестры?" Мисс Уайт не могла ждать.

Нинг Тао сказала: "Ты не спрашивала меня, какая у нее болезнь, а значит, ты точно знаешь, какая болезнь у твоей сестры". Потом он посмотрел на Цинь Чжуй: "Госпожа Цинь, вы ведь сами очень хорошо это понимаете, правда?"

Цинь Чжуй не ответил, но посмотрел на Бай Цзина.

"Я спрашиваю, можешь ли ты вылечить болезнь моей сестры, что ты имеешь в виду под "бесполезностью"?" В голосе Бай Цзина был оттенок сомнения и недовольства.

Нин Тао слабо сказала: "У госпожи Цин лишняя кость на хвостовом позвонке, что кость сломана, есть трещины в кости, и на ней видны следы некроза".

Очевидно, они не ожидали, что Нинг Тао просто возьмет пульс и поставит диагноз!

"Если ты хочешь, чтобы я зажил, ты должен сказать мне, что это за кость, и я уверен, что у нормальных людей нет такой кости." Нинг Тао уже имел свое собственное суждение, но ему все равно нужно было знать больше.

Белая Цзин минуту молчала, прежде чем сказала: "Ты тоже культиватор, так что я не буду скрывать это от тебя, у меня тоже есть эта кость на теле, она называется кость демона".

Я так и знал! Я демон!

Нин Тао не может не думать, что и Бай Цзин, и Цин Чжуй - змеиные демоны, поэтому у них змеевидные кости демонов.

Голос Бай Цзина замерз: "Демоническая кость моей сестры была больна со всей ее жизни и должна быть в среде, где аура тяжелая, чтобы выжить. Более тридцати лет назад мы слышали, что в приграничной области Вьетнама есть место, наполненное духовной энергией, и окружающая среда идеально подходит для того, чтобы моя сестра восстановилась. В то время я был занят делами компании, поэтому я не сопровождал сестру, но неожиданно этот ублюдок Динь Йе ворвался в пещеру, где моя сестра восстанавливалась после болезни, а трещину, о которой вы говорите, Динь Йе зарезал!"

При упоминании Динг глаза Цзин снова зелёные и свирепые.

Нин Тао не пошевелился: "Это нормально - просить меня лечить болезнь мисс Цин, но у меня одно заболевание".

"Какие условия?" Бай Цзин уставился на Нин Тао, ее глаза зеленеют от жути.

Нин Тао сказал: "Кроме того, что ты дал мне линьку белой змеи, ты не можешь отомстить Дин Йе и его семье".

Это было его состояние. Это условие пришло к нему, когда он впервые встретил Бай Цзин и догадался, что она как-то связана со змеей, с которой познакомился Дин. Но если бы об этом заговорили в то время, Бай Цзин не согласился бы на это и, возможно, даже повернулся бы против него. В этом случае он не только не сможет вытащить белую змею, но и защитить Дин Йе и его семью. Теперь, когда он показывает свою руку и позволяет Бай Цзину и Цин Чжуй увидеть надежду, это другой эффект, чтобы поднять его в это время.

"Ты понимаешь, о чем говоришь? Этот ублюдок Динь Йе чуть не раздавил одним ударом кость демона моей сестры, моя сестра чуть не умерла от его рук, я искал его более тридцати лет, чтобы найти его, и ты хочешь, чтобы я отказался от мести одним легким словом!". Свирепая аура в голосе Бай Цзин, как будто она набросится на Нин Тао в любой момент и разорвет его на куски!

Нин Тао, однако, не был затронут, и его тон был легким: "Я ясно дал понять, что Дин Йе не знал, что змея была Мисс Цин в то время, он проник в тылу врага с разведывательной миссией, он был голоден, и из инстинкта выживания, он выстрелил и ранил Мисс Цин". Какой смысл в непреднамеренной ошибке, даже если ты убьешь его?"

Блеск в глазах Уайта все еще свиреп, и такое убеждение, очевидно, не даст ей сойти с крючка.

Нинг Тао засмеялся: "Не надо так на меня пялиться, тебе бесполезно на меня пялиться". Я человек, у которого нет ничего, кроме кишок. Ты меня не напугаешь. Более того, как вы сказали, ваша сестра всю жизнь болела от своей демонической кости, которая является врожденным заболеванием. Я могу понять боль в вашем сердце, и я могу также понять страдания, выпавшие на долю мисс Цин, но вы не можете избавиться от гнева в вашем сердце на Дин Йе. Вы и госпожа Цин оба демоны, но они также демоны Хуа Ся. Динь Йе был воином, который пошел на линию фронта и в глубоком тылу врага для этой страны и нации, так что он был человеком, которого нужно уважать, не так ли? Таким образом, ты даешь мне лицо, и я исцеляю твою сестру, и ты перестаешь мстить Дин Йе и его семье, и мы продолжим разговор, если ты захочешь, а если не захочешь, просто притворись, что я никогда не приезжал".

Бай Цзин все еще смотрит прямо на Нин Тао, ее глаза мрачны.

Вместо этого сердце Цинь Чжоу взволновало: "Ты... ты имеешь в виду, что можешь вылечить мою врожденную болезнь на корню?"

Нинг Тао легкомысленно сказал: "Так как я осмеливаюсь открыть этот рот, у меня есть способ, как вы, ребята, решите, это зависит от вас".

"Никто никогда не осмеливался сделать мне предложение!" Бай Цзин больше не могла контролировать свои эмоции.

Она искала Динг более тридцати лет и, наконец, нашла его, она разработала план мести для всей семьи Динг, включая Динг, и теперь Нинг Тао заставляет ее сдаться, как она могла просто сказать сдаться?

Неизвестные не виновны, он причинил мне боль, но после всех этих лет, я на самом деле не так сильно его ненавижу. У меня это было всю жизнь, и я действительно не хочу прятаться в этом холоде, я хочу выйти на солнце. Мир настолько велик, что я хочу выбраться отсюда. Сестра, пообещай ему".

Белая Цзин полминуты молчала перед тем, как вздохнуть: "Пока ты в порядке, ты можешь простить этого человека, почему я не могу?" После паузы она посмотрела на Нинг Тао: "Ты действительно уверена, что сможешь вылечить мою сестру?"

Нинг Тао просто слегка кивнул.

"Хорошо, тогда я обещаю". Уайт сказал.

Сердце Нин Тао втайне испытывало облегчение, он не умолял Дин Йе узнать, за что он сражался за него и его семью, а просто хотел, чтобы у такого солдата, как Дин Йе, была мирная жизнь и хороший конец.

"Когда ты будешь меня лечить? Как ты собираешься это лечить?" Цин поспешил за ним, не желая ждать ни минуты.

Мне нужно провести дальнейшие диагнозы, а затем разработать план лечения", - сказал Нинг Тао. Но у меня есть свои правила исцеления, и никто не может оставаться в этой комнате, кроме меня и пациента".

"Ты хочешь меня выпустить?" Белый Цзин был удивлен.

Нин Тао сказал: "Я ясно дал понять, что если ты хочешь, чтобы твоя сестра как можно скорее поправилась, можешь пойти подождать за дверью".

Нин Тао сказал слабо: "Раз уж вы меня изучили, то вы должны знать мои правила очень хорошо".

Белый Цзин говорил: "Ладно, я пойду, но тебе лучше не врать мне, или я заставлю тебя пожалеть об этом!"

Бай Цзин повернулся и вышел из комнаты, взяв с собой дверь, когда она уходила.

Нин Тао не почувствовал себя непринужденно и подошел, чтобы переместить золотой шелковый нан дерево, надвинув его на дверную ручку, прежде чем вернуться на кровать.

Цинь Чжоу уставился прямо на Нин Тао, этот взгляд, который, казалось, пронзил его сердце и выкопал его секреты.

Нин Тао сказал во время открытия маленькой аптечки: "Я знаю, что ты не нормальный человек, и я также знаю, что ты хорошо умеешь соблазнять людей, но я хочу, чтобы ты сдерживал себя, не выпускал этот запах, чтобы соблазнить меня, и не смотрел на меня этим взглядом, так это, скорее всего, повлияет на мое отношение к тебе".

Затем глаза Цинь Чжуй изменились, перестали быть царственными, но также наполнились предвкушением.

Нин Тао вытащил бамбуковый набросок из бухгалтерской книги, а затем схватил Цинь Чжоу за руку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0068 Единственный вариант лечения**

Глава 0068 Единственное лечение Через несколько секунд Нинг Тао взял бамбук и открыл его.

Содержимое показано на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: змеиный демон, рожденная змея женщина, старая. Он страдает от Девяти Тайн, и его кости мертвы. В жизни человека нет злых и добрых дел, нет добрых мыслей о заслугах и добродетели, нет злых мыслей о грехе, и судьба саморождения и самоуничтожения не может быть прописана.

Сердце Нин Тао вдруг утонуло, ни добрых мыслей о заслугах, ни злых мыслей о грехе, бухгалтерская книга бамбука простая даже по рецепту не может быть открыта, это слишком неразборчиво, не так ли?

Внеземная клиника имеет свои законы, она существует для добрых помыслов о заслугах и злых помыслов о грехе, и она, безусловно, не будет инициировать исцеляющую крайность, если она не в теле человека. Если сравнить штатив добра и зла с двигателем, то добрые помыслы о заслугах и злые помыслы о грехе являются топливом для запуска двигателя, а если нет даже топлива, то как он может запуститься?

Говорили, что мир холоден, но этот диагноз заставил Нинга Тао почувствовать, что Небесный Дао, похоже, тоже холоден. Лучше спасти такого злодея, как Цзян Илун, чем такого змеиного демона, как Цин Чжуй, который не был ни хорошим, ни плохим. Причина проста: у нее нет "медицинского гонорара".

"Доктор Нинг, на что вы смотрите?" Цин с любопытством гнался за Нин Тао и с недоумением смотрел на него.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Это еще один диагноз, вы страдаете от Девяти Пантеонов Прерывания Вены, демонического некроза костей, и у вас все еще есть три месяца, чтобы жить".

Бледность Цинь Чжуй вдруг стала мрачной, и с этой реакцией она, очевидно, хорошо знала свою ситуацию.

Настроение Нин Тао тоже стало тяжелым, он только что пообещал вылечить Цинь Чжуй, то есть думал, что сможет легко вылечить болезнь Цинь Чжуй через Небесную внешнюю клинику, но не ожидал, что у нее не будет "денег на консультацию". Если он не сдержит свое обещание, Бай Цзин отомстит Дин и прольет бобы на свою семью, что он не хочет видеть несмотря ни на что. Он не может жить без белой змеи Белого Цзина, что также является вопросом его жизни. Другими словами, для него не было пути назад.

"Доктор Нинг, будьте честны со мной, вы можете меня вылечить?" После короткого молчания Цин прогнал голос и спросил.

Нин Тао, однако, казалось, не слышал, что Цинь Чжоу сказал ему, его разум гонится, чтобы найти способ решить проблему. Он думал об использовании своей "Особой Духовной Силы" с лечебным эффектом для лечения Цинь-Чжуй, но этот план был быстро отменен им. Цинь Чжуй не был обычным человеком, она была демоном, она сама обладала силой духа, если сила духа была полезна, то это не было лекарством, и ее состояние не было вылечено от ухудшения. Он также думал о Небесной иглоукалывании и Моксибактериальном истощении, но этот план лечения также основывался на духовной силе, поэтому я боялся, что будет трудно работать. В конце концов, он снова подумал о Первичном Рецепте Дана, но это конечный медиум пациента для лечения в Небесных клиниках, и использование Первичного Рецепта Дана на Цинь Чжоу, безусловно, может активировать его как медиум пациента, но она не может активировать Дао Добра и Зла без "денег на диагноз"..........

"Доктор Нинг?" Голос Цинь Чжоу был наполнен печалью: "Поэтому ты выпустил мою сестру? Ты не хочешь, чтобы она знала, что у меня осталось всего три месяца?"

Только тогда штатив внезапно появился в сознании Нин Тао, и он сделал движение в своем сердце: "Можешь ли ты вытащить свою демоническую кость"?

"А?" Цинь Чжуй выглядел удивлённым: "Ты вытаскиваешь мою демонскую кость?"

Нинг Тао кивнул: "Я собираюсь сделать операцию по удалению твоей демонской кости..........."

Но, не дожидаясь, пока он закончит свое предложение, Цинь Чжоу прервал его, эмоционально заряженный: "Ты знаешь, о чем говоришь"?

"Сделай операцию и удали свою демонскую кость". Нинг Тао сказал.

"Я умру быстрее! Для нас Демоническая Кость - это Кость Происхождения!"

Нин Тао сказал: "Я только что поставил диагноз, что ваша демоническая кость на самом деле не участвует в вашем теле, по крайней мере, не в операции вашего текущего тела, его большая роль как an俢, так что моя операция не будет нести в себе большой риск".

"Моя демоническая кость - это не только существование как искусственный культиватор, но и..." была пауза перед тем, как Цинь Чжоу сказал: "Это кость моей второй формы, без нее я бы умер намного быстрее."

Нинг Тао сказал: "Ты неправильно понял, я не хотел удалять твою демонскую кость, а хотел вытащить ее, исцелить, а затем положить ее обратно за тебя".

Цинь Чжуй замер на месте.

"Пойду позову твою сестру и спрошу ее мнение." Нинг Тао повернулся и пошел открывать дверь в комнату.

Первые слова Уайта, когда она вошла в дверь: "Как дела?"

Нинг Тао открыл рот и сказал: "Состояние твоей сестры плохое, мне нужно прооперировать ее и удалить ее демонскую кость.........."

Прежде чем Нин Тао смог закончить предложение, Бай Цзин закричал: "Не смей!"

Нин Тао расправил руки: "Вы меня слышите?"

Голос Бай Цзина был холоден до глубины души: "Если ты не дашь мне удовлетворительного ответа, я убью тебя!"

Лицо Нин Тао изменилось мгновенно, как и взгляд в его глазах, только что он был энтузиастом и нежным врачом, но в тот момент, когда он повернулся, он был другим человеком. На его лице не было ни малейшего выражения, ни малейшей эмоции в его глазах, как будто ни одна жизнь не достойна жалости, сочувствия, как смерть в его глазах!

Она не могла почувствовать, как сильна была Нин Тао, но только аура Нин Тао в этот момент, что взгляд в ее глазах, сделал ее благоговением от всего сердца!

Нинг Тао холодно сказал: "Угрожаешь мне? Разве ты не хочешь, чтобы твоя сестра жила?"

Губы Белого Цзина дрожат, хотят что-то сказать, но не говорят.

На кровати Цинь Чжоу посмотрел на Нин Тао, и этот взгляд показался странным.

Нин Тао продолжила: "Я не удаляю ее демоническую кость, а скорее уничтожаю ее демоническую кость и вставляю ее обратно в нее".

"Это... это нормально?" Я уверен, что она наконец-то заговорила и ее тон изменился.

Нин Тао сказал: "С современными медицинскими технологиями даже сердце можно заменить, что такое демонская кость? Я изучал медицину до того, как стал врачом-практиком, и подобные операции были для меня незначительными. Это единственный способ вылечить твою сестру, делай это или нет, это зависит от тебя".

Глаза Уайта переместились к Цинь Чжуй, "Сестра.........".

Цинь Чжоу прервал слова Бай Цзина: "Сестра, я очень хорошо знаю свое собственное состояние, у меня была эта болезнь всю жизнь, у меня не было хорошего дня, я верю тому, что сказал доктор Нин, у меня осталось всего три месяца, я не хочу упустить эту возможность, позвольте ему прооперировать меня".

Белый Цзин подошел к Цинь Чжуй: "Сестра, ты знаешь, что значит для нас демоническая кость, он прикоснулся к твоей демонской кости, а ты.......".

"Сестра, хватит болтать, я решила." Цинь Чжуй снова прервал слова Бай Цзин, ее глаза решили.

Бай Цзин вздохнул и повернулся назад, чтобы посмотреть на Нин Тао: "Хорошо, я дам тебе мою сестру, ты должен вылечить ее, она слишком горькая, если ты можешь вылечить ее и дать ей счастье, это будет стоить того".

Нинг Тао сказал: "Ладно, ты выходишь, ты не можешь войти без моего разрешения".

Бай Цзин снова посмотрел на Цинь Чжуй, затем повернулся и вышел из двери, снова закрыв дверь на выходе.

Нин Тао пошел двигать стул из золотого шелкового нана дерева над дверной ручкой и к ней.

В углу рта Цинь Чжуй всплыл редкий намек на смех: "На самом деле тебе не обязательно быть таким, раз уж она обещала, что не войдет".

Нин Тао сказала: "Лучше быть осторожной, я боюсь, что позже ты не сможешь выдержать боли от криков, она не сможет устоять перед тем, как поспешить и повлиять на мою операцию".

"Я не боюсь боли, каждый день я живу такой болью, которую ты не можешь себе представить, я привык к ней." Голос Цинь Чжоу носил слабый намек на грусть.

Нинг Тао заверил: "Не волнуйся, тебе не будет больно после операции".

Цинь Чжуй слегка кивнул. Она долгое время не общалась с Нин Тао и не могла сказать, почему готова доверять ему.

"Ты ложишься, я гипнотизирую тебя серебряной иглой, а потом выполняю операцию." Нинг Тао сказал.

Цинь Чжоу перевернулся и приземлился на спину. На ее теле есть голубой саронг, который слегка прозрачен при свете, и имеет туманную красоту.

Нинг Тао вытащил Небесную Иглу из маленького сундучка с лекарствами.

Цинь Чжоу обернулся и сказал: "В случае операции... тебе нужно раздеться?"

Слова заставили Нинга Тао необъяснимо нервничать: "Это, не на время".

"Хмм." Цин гнался за головой и закрыл глаза.

Некоторое время, это было еще не так, но она отреагировала так мягко, что казалось, что ей было все равно.

Нин Тао уже успокоился, он подошел ближе к Цинь Чжоу, а затем воткнул в затылок небесную иглу, след черно-белой духовной энергии проникает в ее мозг, словно горячий источник успокаивает мозг и стимулирует внутренние клетки коры головного мозга компетентного сна.........

Две минуты спустя Цинь Чжоу потеряла сознание, ее предыдущее погодное поле быстро ослабевало, и вскоре ей осталось лишь немного, чтобы поддерживать форму жизни.

Нинг Тао, однако, не оперировал ее, а вместо этого оставил большую кровать, сделанную из золотого шелкового нана дерева, и подошел под стену, кусая пальцы и нарисовав на стене кровавый замок.

Через несколько секунд Нинг Тао вернулся в клинику "Небесный Аут".

Черно-белые ци внутри клиники за пределами неба были переплетены, а штатив добра и зла был все тот же мертвый взгляд, глаза закрыты, даже не потрудившись посмотреть на Нинг Тао.

Нин Тао подошел к полке и посмотрел на доброе и злое динь, "Вы не лечите без медицинской платы, в чем разница между вами и теми врачами, которые не имеют медицинской этики? Просто запомни, однажды я покажу тебе, что ты принадлежишь мне, и ты будешь делать все, что я тебе скажу!"

Трипод Добра и Зла никак не отреагировал.

Это может быть первоклассное оружие Дхармы, часть механизма Небесного Дао, или что-то ещё.

Что за правда?

Никто не знал, но Нинг Тао верил, что однажды он узнает.

Подойдя под полку, Нин Тао окунул гнилую сломанную треногу и подошел к каменной стене, которая записала кровавый замок.

Штатив Raggedy Crushing Tripod, это было решение, которое он придумал, чтобы вылечить Цинь Чжоу. Сколько стоила змеиная кость, если сломанная треножка могла починить даже сломанного вассала?

Он взял прогнивший и сломанный штатив, и искал несколько вещей, которые нужно было использовать, чрезвычайно острый хирургический нож, иглы и нити для закрытия ран, а также алкоголь и ватные шарики для стерилизации и марлю, чтобы остановить кровотечение, которые он привез обратно в клинику.

Открыв соответствующий кровяной замок, Нин Тао вернулся в центр комнаты Цинь Чжоу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0069: Медсестра Цин Преследование**

Глава 0069 Медсестра Цинь Чжоу Цинь Чжоу все еще была в оцепенении и не просыпалась, она не знала, что Нин Тао уехал и вернулся.

Нин Тао подошел к кровати с гнилой разбитой кастрюлей, затем положил в поднос хирургический нож, антисептический спирт, кровоточащую марлю и другие вещи. После подготовки он протянул руку и вытащил голубой саронг из тела Цинь Чжоу....

Красота сцены раскрывается, как будто туман, покрывающий снежное поле, рассеивается солнцем.

Нин Тао не знал, куда направлять глаза, и в его нос вошло немного соленого чувства. Он протянул руку и вытер ее, и на месте он был безмолвным, у него буквально пошло кровотечение из носа.

"Я - доктор, она - пациент." Нин Тао сказал себе, затем сделал глубокий вдох и начал оперировать Цинчжу после стабилизации своих эмоций.

Весь процесс легко выполняется Нин Тао, так как стерилизуются мазки с алкоголем, стерилизуется хирургический нож, а серебряные иглы блокируют кровеносные сосуды.

После всех приготовлений Нин Тао взяла нож и прижала талию Цинчжу, а затем с помощью ножа сделала надрез рядом с копчиком.

Неизбежно, что Нин Тао, который впервые провел операцию, нервничал, но то, что заставляло его нервничать, было не только самой операцией, но и всем тем, что было представлено перед его глазами. Никогда не прикасаясь к женщине, он видит определенные места, в которых не должен находиться, и это сложная ситуация для него.

Но ты должен выдержать даже самое тяжелое.

Операция не была сложной, и с помощью взгляда и запаха Нинг Тао быстро удалил демонскую кость, которая была прикреплена к хвостовому позвонку. Она имеет слой надкостницы, прикрепленный к хвостовому позвонку, и хирургическое вмешательство неизбежно приведет к разрезанию надкостницы, но с его текущими способностями, это будет простым делом, чтобы помочь ей восстановить эту маленькую надкостницу.

Удаленная демоническая кость действительно была в форме змеи, с головой, телом и хвостом змеи. Он действительно был сломан, черного цвета, с несколькими трещинами на нем, и смутное зловоние в костях, что только труп мог иметь. Насколько мог видеть невооруженный глаз, Нинг Тао была полностью уверена, что она проживет не более трех месяцев.

Как только демоническая кость была извлечена, дыхание Цинь-Чжуй мгновенно свелось к крайности, только что она заснула под действием Небесной Иглы, но теперь она была без сознания и без сознания.

Нин Тао не осмелился задерживаться, он положил кости демона в сломанную треногу, затем скрестил ноги рядом со сломанной треноге, выпустив пламя Дана и вклеив руки на стену треногу, чтобы усовершенствовать ее.

Бряк!

Черное и белое пламя дана восстало из гнилого горшка, а демоническая кость Цинь-Чесина была съедена пламенем дана, невидимым.

жужжание................

Звук рева штатива доносился из разбитого котелка, как тысяча монахов, поющих Священные Писания в унисон.

Духовная сила Нин Тао была быстро поглощена, и его чувство истощения усиливалось с каждой секундой, но у него не было возможности отступить, а только скрипеть зубами и поддерживать себя.

Эта операция на самом деле не так уверена, как он говорит, и есть определенные риски. Однако, этот риск не заключался в возможности использования Разрушенной и Разрушенной Триподы для ремонта демонических костей Циньской погони, потому что сама Разрушенная и Разрушенная Трипода делала это, профессионально восстанавливая гниль. Риск был в его теле, его духовная сила была не очень сильна, если он не может восстановить демоническую кость Цин Чейсинга за один ход, это было бы большой проблемой, и он, возможно, придется дать ей вторую операцию.

Все рискованно, и для проведения любой операции в больнице требуется подписанная форма согласия на операцию, которая информирует семью пациента о рисках, и семья соглашается подписать ее перед операцией.

жужжание................

Звук надувной лодки эхом раздавался в комнате с тихими волосами, начиная с быстрой частоты, и в течение нескольких минут частота стала замедляться, а черно-белый танский огонь надувной лодки начал ослабевать.

Сердце Нин Тао немного напряглось: "Я почти вышел из себя, надеюсь, что смогу вылечить ее демонскую кость, иначе у меня будут неприятности".

Внезапно, казалось, что что-то полетело в гнилой разбитый горшок.

жужжание................

Частота динг-донга снова звучала быстрее.

Эта ситуация удивила Нин Тао, он отодвинул глаза, чтобы посмотреть в сторону, его глаза вошли в состояние шпионажа, и с первого взгляда он увидел клочок ауры, летящий из-под кровати Цинь Чжоу в эту сторону, мотыльки трепещут в гнилой и разбитой треноге.

Сломанный штатив все еще способен собирать ауру?

Это открытие взволновало Нинга Тао, и оно дало ему новую возможность использовать гнилую и сломанную штатив, то есть в следующий раз, когда он придумывал гнилую штатив, он мог искать место, где его аура была в изобилии. Таким образом, он не только будет следовать легким, залатанные вещи будут также лучше!

На небе и на земле есть аура, которая питает все вещи. Если у места есть аура, то это место будет порождать выдающихся людей, что называется человеческим духом. Хотя человека называют духом всего сущего, этот дух на сто тысяч миль отличается от духа неба и земли, и без зачатия духа неба и земли человек не существовал бы.

Сразу же после этого Нинг Тао сделал новое открытие, а именно, что аура, плававшая из-под кровати, имела источник, и этот источник находился в направлении бассейна.

Сердце Нин Тао взволновано: "Бай Цзин сказал, что Цинь Чжоу должен остаться в месте, где аура в изобилии, чтобы жить, это место имеет ауру, но источник не здесь, что усы сказали, что он выловил на куски в пруду, есть ли секрет под этим прудом? После операции я собираюсь посетить этот водопой!"

Клочок ауры перелетел и был брошен в гнилой и сломанный горшок, а следующее рафинирование и ремонт было намного проще. Еще через несколько минут огонь в разбитом штативе утих, а когда огонь утих, из штатива в одно и то же время исходил ясный свет, подобный лунному.

Раньше она была гнилая и черная с трещинами, а теперь это была кристально чистая, спутанная с аурой демонская кость, лежащая в сломанном горшке. Даже лучше, чем демоническая кость больного Бай Цзина без нее!

Эта ситуация дала Нин Тао долгий вздох облегчения, и он втайне рад, что не взял демонскую кость обратно в Тяньцзинскую внешнюю клинику, чтобы отточить и восстановить ее. Ибо в небесной клинике нет ауры, есть только аура добра и зла. Даже если бы он был отремонтирован, эффект, конечно, не был бы сравним с демоническими костями, отремонтированными здесь.

Нин Тао взял рафинирующую демонскую кость и вернулся к постели, а затем поместил ее на хвостовой позвонок Цинь Чжоу. Демоническая кость вернулась во плоть и кровь Цинь Чжоу, и дыхание Цинь Чжоу мгновенно окрепло. Странно было то, что ее плоть и кровь даже взяли на себя инициативу завернуть эту демонскую кость.

В конце концов, она была демоном, в отличие от человека.

Нинг Тао зашил рану иглой и ниткой, затем вытащил несколько небесных игл, которые блокировали кровь. Затем у него появилась "Особая Духовная Сила", которая исцеляла раны и помогала плоти и крови соединяться с демонической костью. В конце концов, он собрал все вещи, открыл кровавый замок на стене и вернулся в Небесную внешнюю клинику, сложив прогнившую и сломанную штатив и хирургические принадлежности, прежде чем снова вернуться в комнату Цинь Чжоу. Возвращаясь на этот раз, он вытер кровяной замок со стены.

Как только Небесная Игла, прилипшая к затылку, была выдернута, из горла Цинь-Чжуй раздался стон боли, и в этот момент ее глаза расширились. Она оглянулась назад и, взглянув на кровать, увидела Нинг Тао, стоящего у кровати.

"Я... хм!" Цинь Чжуй, казалось, хотела что-то сказать, но острая боль прошла, и она не могла не закричать снова: "Ааааааа!"

За дверью следовал голос Бай Цзина: "Сестра, что с тобой?"

Нин Тао подошел и отодвинул стул, затем открыл дверь в комнату.

Белый не мог дождаться, когда поспешит и побежал прямо к кровати.

Девушка так хочет увидеть результаты операции Нинг Тао, но она не ожидает увидеть большой простор пейзажей.

Нинг Тао неловко повернулся.

"Сестра!" Цинь Чжоу снова закричал и вернул руку, чтобы потянуть за одеяло.

Бай Цзин вырвался из него и поспешно надел одеяло на тело Цинь Чжуя, с беспокойством сказав: "Сестра, как ты?".

Из угла рта Цинь Чжуя появился намек на улыбку: "Доктор Нин уже вылечил меня".

Бай Цзин замер на мгновение, за ним последовал удивленный голос: "Правда?"

Цинь Чжуй кивнул: "Правда, я знаю свое положение, моя демоническая кость уже зажила".

Бай Цзин пошевелила глазами, чтобы посмотреть на Нин Тао, который держал ее спиной к кровати, она не могла не посмеяться: "Доктор Нин, почему вы так стоите?"

Нин Тао задержался на две секунды, прежде чем сказать: "Это одеяло покрыто?"

"Нет", - сказал Уайт.

Как Нинг Тао, который уже намеревался развернуться, вообще не мог развернуться.

Цинь Чжуй нахмурилась и посмотрела, "Сестра! Что с тобой?"

Уайт с улыбкой сказал: "Ты, ты, начинай говорить за него сейчас"?

Нинг Тао, необъяснимо, чувствовал себя немного более странно, что это значило?

"Сестра!" Голос Цинь Чжоу.

"Хихиканье". Бай дал нитку серебряных колокольчиков смеха: "Ну, доктор Нинг, одеяло уже давно ушло, можешь повернуться".

В его глазах Бай Цзин и Цинь Чжуй были похожи на двух красавиц, которые спустились с картины.

"Доктор Нинг, спасибо", - сказала мисс Бэй.

Нинг Тао улыбнулась: "Не стоит благодарности, просто не забудь дать мне обещание".

"Не волнуйся, я не буду искать мести Динь Йе, хм, я пойду и принесу тебе линьку белой змеи." Белый Цзин ушел.

В комнате остались только Цин Чжуй и Нин Тао - четыре глаза, обращенные друг к другу.

Цинь Чжоу сказал: "Доктор Нин, я пойду к вам после нескольких дней выращивания".

Нинг Тао слегка замерз: "Ты ищешь меня... зачем?"

Цинь Чжуй уставился прямо на Нин Тао: "Ты еще и культиватор, разве ты не знаешь наших традиций"?

Нин Тао несколько неловко покачал головой: "Не знаю, я регулярно сверлил медицинскую технику и редко спрашивал о вещах снаружи".

Цинь Чжуй мурлыкал губами и улыбался: "Неудивительно, что твои медицинские навыки так хороши, позволь мне сказать тебе, что после того, как ты спас меня и коснулся моей демонической кости, ты - мой повелитель демонов". Согласно нашей традиции, я буду следовать за вами в течение трех лет".

Есть такое правило?

Нинг Тао был занят, говоря: "Нет, нет, какая сейчас эпоха, где есть хозяин или раб, я врач, это естественно для меня - лечить тебя............................".

Не дожидаясь окончания Нин Тао, Цинь Чжуй прервал слова Нин Тао: "Это наша традиция, а также нерушимый кредо нашего клана". Знаете ли вы, что посторонние говорят, что мы злые и хладнокровные, но они не знают, что мы самые верные люди в мире, которые обязаны вернуть благосклонность. Это, вы слышали об этом в истории Бай Сучжэня и Сяоцина?"

Это снова Бай Сюжень и Сяоцин.

Нинг Тао, ".........."

"Бай Сюйчжэнь был женат на Сюй Сянь, чтобы отплатить ей за спасение ее жизни, и это было тысячу лет назад, так как же ты позволишь мне жить самому, если ты откажешь мне?" После этого заявления глаза Цинь Чжоу потемнели.

Нин Тао на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Хорошо, я уважаю ваши традиции и ваше решение, в моей клинике не хватает медсестры, как насчет этого, когда вы полностью выздоровеете, вы придете в мою клинику медсестрой и проработаете три года".

С помощью "медсестры", как Цинчжао, он мог бы направить больше своей энергии на практику, вот почему он согласился.

Внезапно на лице Цинь Чжуй появилась улыбка: "Да, хозяин".

Нинг Тао поднял лицо, как только последовал: "Не называй меня хозяином, просто зови доктора Нинг".

Цинь Чжоу заткнул ему рот: "Хорошо, доктор Нин".

Нин Тао вдруг вспомнил что-то и осторожно сказал: "Кстати, правдива ли история Бай Сючжэня и Сяо Цина?".

"Что скажешь? Доктор Нинг". Цинь Чжуй спросила риторически, зеленый свет сиял в ее прекрасных глазах.

Нинг Тао смеялся, но он даже не знал, над чем смеется.

PS: Пожалуйста, запишите это, исходные данные важны.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0070 Глава Подводная охота за сокровищами**

0070 Глава Подводная охота за сокровищами Горы молчали, а луна была на небе.

"Я провожу тебя". Бай Цзин пошёл по направлению к Бабс Г500.

Здесь все фальшивое, только машина настоящая.

Даже Нинг Тао не удосужился ничего сказать, он просто сам это понял. У него были свои секреты, которые он не мог рассказать. Прибыла линька белой змеи, и действительно пришло время вернуться.

Ждя рядом с автомобилем, Вей Бо открыл водительскую дверь, затем сделал еще один быстрый шаг на другую сторону и открыл боковую пассажирскую дверь.

Нинг Тао оглянулся назад, белые фонари качались от ветра, древняя архитектура была прекрасна, и вспоминать предыдущий опыт было похоже на сон.

Белый с улыбкой сказал: "Слишком много, чтобы расстаться? Почему бы тебе не остаться здесь с моей сестрой и не поправиться, а когда ей станет лучше, ты сможешь уехать с ней".

Нин Тао неловко улыбнулся, не желая говорить с ней глупости, его глаза сместились в сторону водопоя и поменяли тему: "Там внизу водопой, я хочу взглянуть".

Бай Цзин уставился на Нин Тао: "Почему ты хочешь туда пойти?"

"Вы сказали, что Цин Чейз должен быть в месте, где аура изобилует, чтобы выжить, источник ауры здесь, в том бассейне воды, я хочу спуститься вниз и посмотреть". Нин Тао не скрывает этого, и в этом нет необходимости. Так как Цзин Чжун может найти это место, чтобы Цин Чжоу выздоровел, она должна знать тайну этой водопойной скважины.

Уайт на мгновение замолчала, прежде чем сказала: "Пойдем со мной".

Нин Тао проследил за Бай Цзином до той разбитой скалы.

Бассейн не был большим, овальной формы с глубокой средней и без дна. Крошечный водопад, состоящий из горных источников, сходящихся друг с другом, скатился вниз по скале и наполнил бассейн под скалой шумом воды и волн. Но странно то, что впрыскивается только вода, но не вытекает вода.

Нинг Тао стоял у края бассейна и смотрел в воду, вода в середине бассейна была настолько глубокой, что он вообще ничего не мог видеть под водой. Он следовал за изменениями, тихо пробуждая глаза и нос до состояния зрения и обоняния. После этого, то, что он видел, было другое, в его видении, этот бассейн с водой непрерывно плавал из клочка ауры, зрелище было похоже на бассейн с горячим источником.

"Аура пришла оттуда, ты спустился и увидел ее?" Нинг Тао спрашивал.

Я был там внизу, но, как вы видите, этот пруд наполнен только водой, а не вытекающей", - сказал Джинг Бай. Под этим бассейном темная река, очень маленькая темная речка, и вода в бассейне соединена с темной рекой, поэтому я не могу войти в темную реку". После паузы она добавила: "Но, наверное, там внизу вена духа, и даже если ее найдут, ее нельзя будет убрать".

"Духовная чакра?" Нинг Тао впервые услышал.

В голосе Бай Цзина есть намек на шутку: "Я правда не знаю, как ты сюда попал, ты настоящий практик, ты даже не знаешь о духовной вене?"

Нин Тао покачал головой: "Я в основном специализируюсь на медицинском искусстве".

Белый вздохнул: "Ну, я скажу вам. Горы и реки имеют духовную чакру, как реки, соединяющие землю, так что земля оживает, а затем рождает все, и они являются сущностью ауры неба и земли, иногда спрятанной в скалах, иногда в иле рек земли, который невозможно собрать вообще".

"Так и есть". Нинг Тао в какой-то степени понял.

"Но в условиях, когда люди разрушают окружающую среду, духовная чакра становится все более и более скудной". Если так будет продолжаться, боюсь, что через некоторое время погибнут и культиваторы, и наша демоническая раса. Аура является важнейшим ресурсом для культивирования, поэтому в настоящее время культиваторы и демоны обладают сильным чувством территории, и если вы по ошибке войдете на их территорию, они могут напасть на вас". Уайт сказал.

"Значит, это территория ваших с Цинь Чжоу?"

"Да". Мисс Уайт сказала: "На самом деле, у нас ушло больше месяца, чтобы снести его и убрать".

Нин Тао сказала мрачно в сердце: "Что усы, возможно, выловили кусочки в этом пруду до того, как она и Цин Чжуй переехали сюда, иначе Бай Цзин не нашел бы их". Если это аура, исходящая от Духа Вейна, то как же появился остаточный чернильный камень?".

"Ну, пойдем, завтра рано утром в моей компании будет еще одна встреча." Уайт сказал.

Нинг Тао сказал: "Я бы хотел спуститься и посмотреть, это нормально?"

"Что ты там делаешь? Я же говорил, там внизу ничего нет, только темная река."

"Я все еще хочу спуститься и посмотреть." Нинг Тао сказал.

Бай Цзин нахмурился: "Ты все еще упрямый человек, иди вниз, а я подожду тебя на берегу".

Белый Цзин уставился на Нинг Тао.

Нинг Тао сказал: "Я снимаю одежду".

"Тогда снимай". Бай Цзин сказал, что все еще смотрит прямо на Нинг Тао.

Нинг Тао, ".........."

Две минуты спустя Нинг Тао, который был одет только в пару трусов, выкопал себя в бассейн с водой.

Вода в пруду была холодной и темной. Однако, после того, как его глаза вошли в состояние глядя, Нин Тао мог видеть пряди ауры, поднимающиеся из-под воды, и, основываясь на этих аурах, он мог также грубо схватить ситуацию под водой.

На дне пруда было несколько небольших ямочек, из которых появились все ауры. Некоторые из отверстий размером с кулак, другие - размером с бассейн, и даже в воде можно услышать звук темного течения реки.

Нин Тао быстро нырнул, и когда он достиг определенного расстояния, его барабанные перепонки немного "жужжали", и давление воды заставило его уши болят, а голова затонула из-за недостатка кислорода. В этот момент его Дворец грязевых пилюль потрясла, и рябь духовного энергетического поля распространилась по его телу и сознанию, как приливная волна, по всему пляжу, и каждая клетка была "пропитана" духовной энергией. Сразу после этого его уши перестали звонить, голова не упала в обморок, и, что более важно, его тело не чувствует себя лишенным кислорода.

Практик, который ныряет, сам - это хорошо укомплектованный кислородный баллон.

Нинг Тао продолжил нырять и вскоре достиг дна бассейна. Он склонился перед ямой и вонзил в нее руку, вода в темной реке была холоднее воды в пруду, но и она не была глубокой, он спустился на фут или около того и коснулся русла реки, но в ней было не так много, кроме грязи и гальки.

"Это всего лишь кусочки?" Сердце Нин Тао было наполнено разочарованием. Он нырнул, чтобы почувствовать ауру для себя, но он также хотел почувствовать фрагменты камня чернил, но дно пруда было темным, и он не мог видеть ничего, кроме ауры.

Бряк!

Громкий звук внезапно раздался с верхней части головы, и камень упал, чуть не попав в Нинг Тао.

Очевидно, Белый Цзин с нетерпением ждал и подтолкнул его сюда.

Камень размером с трещину упал в грязь и песок на дне пруда, облако грязи и песка взмахнуло вверх, и из грязи и песка сразу же появилась бледная аура.

"А?" Нин Тао сделал шаг в своем сердце, после плавания, протянул руку и переместил камень прочь, а затем очистили от ила, и фрагмент ауры, исходящей от камня, мгновенно вошел в его поле зрения. Он протянул руку и поднял его, воспользовавшись слабым свечением, созданным аурой в его глазах, и увидел, что это был фрагмент сломанного чернильного камня!

Нинг Тао сразу же возбудился и проследил руками за грязью и песком вокруг своего тела, и из грязи и песка был обнажен фрагмент оставшегося чернильного камня, испускающего слабый ауру..........

На краю водопоя Бай Цзин, который ждал еще одну минуту и до сих пор не видел никаких движений, сморщил нос, когда она согнулась, чтобы снова поднять камень.

Ничего себе!

Нинг Тао вышел из воды.

Бай Цзин бросил камень обратно на землю: "Что ты там делаешь? Останься надолго".

Нинг Тао сказал: "Это мой первый контакт с Духовной Чакрой, поэтому я хочу наблюдать за ней. Ты возвращайся первым, а я скоро вернусь".

Уайт сказал: "У тебя столько неприятностей? Разве не здорово было бы снова сойтись?"

Нин Тао показала неловкую улыбку: "Я поменяю штаны, тебе ведь не будет интересно посмотреть, как я поменяю штаны, правда?"

Уайт засмеялся: "Мне интересно, ты покажешь мне это?"

Нинг Тао, ".........."

Демон - это демон, а не нормальная женщина.

"Забудь, я не буду дразнить тебя, иначе моя сестра снова заговорит обо мне, когда узнает, я вернусь первым, а ты поторопись за мной." Бай Цзин повернул и ушел.

Только тогда Нин Тао поднялся из пруда, и первое, что он сделал на берегу, это загрузил дюжину кусочков сломанной чернильной плиты, которую он выкопал из-под пруда в маленький сундук с лекарствами.

Он хотел ей рассказать, но вспоминает, что, когда он сказал, что хочет прийти к водопою, она колебалась, и если бы она рассказала ему об осколках, то, возможно, не позволила бы ему их забрать. Сейчас, когда ресурсов для возделывания мало, культиваторы, демоны и так далее имеют сильное территориальное сознание, в этом случае она действительно может "конфисковать" фрагменты остатков чернильного камня.

Но это ведь не воровство?

Эта водопойная скважина существовала с древних времен, и она была здесь, чтобы занять гору всего лишь чуть больше месяца.

Думая так, Нинг Тао почувствовал облегчение и принял такое решение. Только после того, как он собрал кусочки сломанной чернильной плиты, он снял трусики и надел штаны. Одевшись, он хотел выбросить мокрое белье, но, думая, что это искусственное место, было бы неприлично для него бросить сюда пару трусов, а затем положить их в маленький сундук с лекарствами перед отъездом.

Возвращаясь тем же путем, Бай доставил Нин Тао к двери дома Цзян Хао.

Нинг Тао вышел из машины и похлопал дверь: "Спасибо, возвращайся".

Бай Цзин посмотрел на Нин Тао: "Будь добр к моей сестре, если ты издеваешься над ней, я с тобой еще не закончил".

"Будьте уверены, до свидания". Нин Тао повернулась и ушла, не желая слушать свой лепет, те же самые слова, которые она произносила несколько раз по дороге.

Белый Цзин проводил Нин Тао в ворота района и улыбался до тех пор, пока она не ушла с глаз: "Смешной парень, моя сестра подошла к концу своих страданий".

Вместо того, чтобы вернуться в дом Цзян Хао, Нин Тао сразу поднялся на крышу, открыл кровавый замок и вернулся в Небесную клинику.

Вернувшись в клинику, Нинг Тао не мог дождаться, когда откроет маленькую аптечку и вытащит из пруда кусочки, которые он выловил. Всего осколков было шестнадцать, те же самые, что он взял из усов на родине Пан, неправильной формы, неузнаваемый материал.

Через несколько минут Нин Тао собрал шестнадцать кусочков и получил половину оставшегося чернильного камня. Затем он последовал и снова взял едва приклеенный остаток чернильного камня, затем аккуратно соединил обе части вместе.

Родился полный чернильный камень.

Но это всего лишь едва законченная форма, и ничего особенного не происходит, когда две части соединяются вместе.

Нин Тао уставился на камень чернил, размышляя в своем сердце: "Я не знаю, что ты за волшебное оружие, я надеюсь, ты сможешь дать мне ответ после того, как я исправлю тебя".

У него сразу возникла идея использовать сломанный горшок для уточнения всего камня чернил, но он был настолько поглощен при лечении Цинчая, что у него действительно не было энергии, чтобы сделать это снова, поэтому он перестал думать об этом. Он тоже не выбрал место, упал на пол клиники и лег спать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0071 Top Showbiz.**

0071 Глава "Шоубизнес на день позже".

Руки Нинг Тао мягко терется об одно лицо, а особая духовная сила омывает кожу лица и каждую клеточку под кожей, как вода.

Это лицо было лицом Чжао Ушуань, и это была ее последняя процедура.

"Духовная сила SPA" Нинг Тао была слишком удобной.

У Нинга Тао было серьезное выражение лица, но в его сердце был беспорядок чувств.

Почти десять минут спустя Нин Тао закончил лечение, его рука отодвинулась от лица Чжао Ушуана: "Госпожа Чжао, ну что ж".

На этот раз Чжао Ушуань только открыла глаза, и в ее глазах был намек на намерение: "Это... это конец"?

Нинг Тао улыбнулся и кивнул: "Все кончено, иди умойся, но будь осторожен, кожа новорожденного все еще нежная".

"Хмм." Чжао Ушуан ответил, и One Bone Rook встал с кровати, а затем бросился в ванную комнату.

Нинг Тао подошел к двери и открыл комнату.

Фань Хуа бегло вошёл с тревогой: "Как там Ушуан?"

Нинг Тао сказал: "В ванной".

"А" пришли крики Чжао Ушуана из ванной.

Тем не менее, на этот раз, Fan Hua Lum не нервничал вообще, и он улыбнулся: "Я знаю, что эффект должен быть большим, когда я слышу этот звук".

Две минуты спустя, Чжао Ушуан вышел из ванной комнаты с мокрым лицом. Ее лицо было отполировано и безупречно, никаких шрамов не было видно. Без шрамов ее красота обладает волшебством, которое заставляет забыть дышать.

Это чудо! Брат Нинг, ты просто божественный врач!"

Нин Тао бледно улыбнулся, такая похвала была заслужена им.

"Доктор Нинг". Глаза Чжао Ушуана были наполнены слезами.

Нинг Тао улыбнулся и кивнул головой.

Чжао Ушуан внезапно бросился, открыв руки и обняв Нин Тао, как только открыл их.

Нинг Тао замер на месте и не знал, что делать.

"Доктор Нинг.... спасибо." Голос Чжао Ушуана задохнулся, и на его глаза пришли слезы.

Нинг Тао не осмелился переехать, так как неловко сказал: "Не за что, все - друзья".

Чжао Ушуан ворвался в улыбку и отпустил Нин Тао.

"Я должен вернуться". Нинг Тао сказал. Здесь для него ничего не осталось, он хотел вернуться в Небесную Зарубежную Клинику, чтобы починить этот сломанный чернильный камень, и было кое-что более важное, что заключалось в усовершенствовании Первоначального Предписания Дана.

"Подожди". Чжао Ушуань позвал Нин Тао, затем развернулся и подошел к шкафу.

Зная, что она опять пошла за медицинскими деньгами, Нин Тао последовала: "Мисс Чжао не нужны, вы уже много дали в прошлый раз".

"Как насчет того, что я скажу, друг за друга и клиника за клинику, это две разные вещи". Чжао Ушуан сказал, шаги без остановки.

Нин Тао хотел что-то сказать, но Фань Хуарлиу взял Нин Тао за руку и с улыбкой сказал: "Брат Нин, было бы неуместно не собирать плату за лечение, Ушуанг прав, друзья возвращаются к друзьям, плата за лечение возвращается к оплате за лечение".

"Хорошо, тогда я возьму это, но только серьёзно". Нинг Тао сказал.

Он действительно не хотел брать его, потому что чувствовал, что два миллиона, которые он дал в первый раз, уже было много, но другая сторона настаивала на том, чтобы отдать его, он не хотел брать его вместо этого. Он также думал о покупке трав в будущем, но и большую сумму денег, иметь сумму денег, как тело тоже хорошо, это не будет блокировать.

Чжао Ушуан быстро откинулся назад и вручил Нин Тао чек наличными в руки.

Так быстро, что она была явно готова к этому.

Нин Тао взглянул на чек в руке, шесть нулей сзади, и он был ошеломлен: "Это... это не уместно, это слишком много!"

Чжао Ушуан просто засунул чек с наличными в карман брюк Нин Тао и сказал: "Ты его не берёшь или больше не считаешь меня другом".

Нинг Тао протянул руку помощи и вытащил чек с наличными: "Это действительно слишком много, просто дайте мне сказать, что я имею в виду".

Чжао Ушуан надавил на руку Нин Тао: "Не дави на него, плюс у меня есть неблагодарная просьба попросить доктора Нин об одолжении".

"Госпожа Чжао, чем могу помочь?" Однако Нинг Тао тоже не отступил.

Чжао Ушуан слегка изогнул угол своего рта: "Почему ты до сих пор называешь меня госпожа Чжао, так сыро, зови меня Ушуан".

Нин Тао улыбнулась: "Ну, Ушуанг, чем могу помочь?"

Чжао Ушуан сказал: "Друг прислал мне приглашение пойти на винную вечеринку, у меня давно не было такого мероприятия, можешь пойти со мной?"

Фан Хуа бегло сказал: "Брат Нинг, я тоже пойду, не волнуйся о скуке, нам есть о чем поговорить". Кроме того, воспользовавшись случаем, я могу познакомить тебя с друзьями".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я пойду".

С наступлением ночи в Северную Капитолию прибыл первоклассный Бентли Акцент.

Клубный дом северного метро, главный клуб города. Здесь собираются лучшие магнаты Северной столицы, большие звезды мира кино и телевидения.

Нин Тао вышел из машины и плавно проследовал за Чжао Ушуангом и Фан Хуа в приемный зал.

Зал приёма был заполнен гостями, либо известными людьми, либо состоятельными бизнесменами со статусом и статусом.

Довольно много людей переместили глаза и приземлились на тело Чжао Ушуана.

Хотя лицо Чжао Ушуань было исцелено, на ней все еще была большая черная маска, но даже в этом случае ее узнали, как только она появилась.

"Разве это не Чжао Ушуан? Не могу поверить, что у нее хватило мужества прийти сюда тоже с уже испорченным лицом". Кто-то прошептал.

"Жаль, что кто-то, кто должен был стать суперзвездой, не ожидал, что это лицо будет разрушено этим человеком". Кто-то вздохнул.

"Кто заставил ее выглядеть такой красивой и не принять уловку Круга? Не говоря уже о том, что она отвергает людей, с которыми не может позволить себе связываться."

"Она не должна была приходить, разве это не просьба? Этот человек тоже здесь........".

Эти звуки вошли в уши Нинг Тао, пробудив его любопытство. Он спросил Чжао Ушуань, кто испортил ей лицо, но Чжао Ушуань ему не сказал. Теперь этот человек упоминался в этой титровальной болтовне, и прямо здесь. Он подметает глаза на лица, но подсказок больше не было, и он понятия не имел, кто такой "человек".

В это время подошел молодой человек с ушными шипами и окрашенными светлыми волосами, неся высокий бокал вина с улыбкой на лице, и сказал в "удивленном" тоне: "Ах! Разве это не У Шуанг? Только что вернулся из Кореи?"

Чжао Ушуан молчал и не ответил.

Из-за молчания Чжао Ушуана провокация молодежи не закончилась, и он добавил: "Но я считаю, что ваше лицо бесполезно, даже если вы пойдете в лучшую клинику пластической хирургии в Корее, ради нашего сотрудничества, почему бы мне не познакомить вас с лучшим врачом пластической хирургии в Европе".

В таком случае, даже самый спокойный человек не выдержит.

Чжао Ушуан холодно сказал: "Чэнь Тянь Шэн, я уже вежлив, игнорируя тебя, не заходи слишком далеко".

Фан Хуа флуоресцентно пришел к уху Нин Тао: "Этот Чэнь Тянь Шэн является очень популярной звездой свежего мяса в настоящее время, он использовал для преследования Wushuang и был отвергнут, теперь он пришел, чтобы приземлиться камень".

Нинг Тао кивнул головой, сигнализируя, что слышал его. Тем не менее, он редко обращает внимание на индустрию развлечений, и Fan Wah Lum сказал, что этот Чен Тянь Шенг очень популярен, но у него даже нет половины впечатления.

"Чжао Ушуан, я перестарался? Ох." Чен Тиан Шенг рассмеялся в ответ: "Я ничего не имею в виду, я просто хочу знать, как у тебя еще хватает смелости приехать сюда с таким лицом. Ты ведь не ищешь героиню в маске? Хе-хе-хе".

Много глаз было собрано на лице Чжао Ушуана, одни злорадствовали, другие онемели. Круг шоубизнеса - это круг без истинных чувств. Те актрисы, на которых раньше наступил Чжао Ушуан, те, кто хотел подкрасться к ней, но были отвергнуты, а те, кто хотел работать с ней, чтобы заработать на ней деньги, но не получили того, что хотели, как они могли ей сочувствовать?

Но так же, как злорадство, холодный, онемелый взгляд пришел на нее, Чжао Ушуан подняла руку и медленно сняла маску.

Прекрасное лицо, которое могло заставить глаза перестать вращаться, подвергалось воздействию воздуха, а под светом кожа была белой и нежной, без шрамов. Эти слегка голубые глаза были красивыми и душевными, в их глазах были спрятаны мужество и уверенность в возрождении нирваны.

В тот момент, когда Чжао Ушуан снял маску, весь пивной зал замолчал, странный вид тишины.

Чжао Ушуань холодно посмеялся: "Извини, что разочаровал тебя".

Яркое, красивое лицо Чена Тянь Шенга мрачно.

"Как такое возможно? По сообщениям, ее лицо полностью разрушено, и возможности восстановления вообще нет".

"Да, ее лицо выглядит невредимым."

"Неудивительно, что у нее хватило смелости приехать сюда, чтобы объявить о своем возвращении во внешний мир."

В зале приёма было много дискуссий.

Молодой человек подошел к Чжао Ушуану из толпы, он выглядел среднестатистически, но ни одна из роскошных вещей на его теле не была первоклассной. Особенно бриллиантовый Большой взрыв Patek Philippe на запястье, который стоит более 30 миллионов долларов.

Человек, который может носить часы за 30 миллионов долларов, эти часы говорят о его статусе и положении.

Когда появился этот молодой человек, люди, которые бормотали и беседовали тихо, а некоторые люди, которые не стояли у него на пути, сделали два шага назад, боясь с ним связываться.

Фан Хуа флуоресцентно подошел к уху Нин Тао и мягко прошептал: "Этого человека зовут Софора Кебинг, первый брат китайской индустрии развлечений. Семья Бейду Хуай также является ведущей семьей в стране с активами в несколько десятков миллиардов долларов. У него только одна рука в индустрии развлечений, и нет ни одной звезды женского пола, в которую бы он не мог нырнуть. Какую бы актрису он ни хотел сопровождать, эта актриса должна уйти, и никто не посмеет его обидеть".

Нин Тао двинулся в своем сердце, не мог ли человек, причинивший боль Чжао Ушуану, быть этой Софорой Ке Бин?

Конечно, пришли следующие слова Fan Hua Lum: "Кроме Wushuang, он тот, кто уничтожил лицо Wushuang". Хотя убийца не был пойман, все знали, что это был он".

После произнесения этих слов, Фан Хуалу бегло приветствовал Нин Тао со своей стороны, улыбаясь: "Мастер Хуай, как дела?".

Софора Кебинг просто слабо кивнула, даже не глядя на Фан Хуа флуоресцентно. Его взгляд все время оставался на лице Чжао Ушуана, глаза были холодными и равнодушными, как у гадюки.

Ван Вальфлауэр отступил в сторону.

Он взял на себя инициативу подняться и поздороваться, воспользовавшись возможностью, чтобы избежать этого, что на самом деле было самосохранением.

Те немногие, кто выглядел телохранителями, остановились перед Чжао Ушуань и Нин Тао, а те немногие, кто выглядел телохранителями, снова остановились перед телохранителями.

Чжао Ушуан сразу напрягся.

Нин Тао почувствовал страх, исходящий от нее, и он протянул руку и взял ее за руку. Намек духовной энергии также просочился в ее тело в тот самый момент, принося ей расслабление и умиротворение.

Чжао Ушуан повернул глаза и успокоился.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0072 Кто бы ты ни был.**

0072 Глава Кто заботится о том, кто ты, Нин Тао, чтобы защитить Чжао Ушуань, нет другого смысла, но падение в глазах других - это другое дело.

"Кто этот ребенок? На самом деле я держался за руки с Чжао Ушуаном."

"Может ли это быть сын знаменитой семьи? Никогда раньше такого не видел."

"Чжао Ушуан был вне поля зрения несколько месяцев, этот парень не может быть тем парнем, который у нее был за это время, верно?"

"Тогда есть что посмотреть, кто в кругу не знает, что Хуай Шао любит Чжао Ушуань и даже сделал ей предложение, только чтобы быть отвергнутым ею". Сэмюэль Большой Янг дал слово, что не может его получить, и скорее уничтожит его, чем позволит другим получить его. Этот парень держит руку Чжао Ушуана перед лицом молодого локо, разве это не бьёт лицо молодого локо перед всеми?"

Жужжащая болтовня.

Выражение лица Софоры Кебинг становилось все более мрачным, а в его крошечных глазах мелькало отблеск трудноуловимой ненависти.

Нин Тао отпустил руку Чжао Ушуаня, но не из-за Хуай Кэ Бина, а из-за комментариев о его девушке Чжао Ушуаня. С другой стороны, Чжао Ушуан уже успокоился, и было бы неуместно, если бы он держался за чужую руку.

"Ушуан, давно не виделись, кто это, не представились?" Софора Кебинг говорила, и когда он говорил, его лицо было мрачно, показывая довольно приятную улыбку.

Самые страшные из них - это те, кто улыбается тебе, полный покоя, и режет тебя по спине, когда ты поворачиваешься.

Нин Тао не было половины доброты к Софоре Кебинг, он просто смотрел на него без половины ответа.

Мерцание ненависти в глазах Гоа Кебинга было еще более выраженным, в то время как улыбка на углу его рта была еще сильнее.

Чжао Ушуан сказал вслух: "Это доктор Нин Тао-Нин, мой друг, и доктор Нин вылечил мое лицо".

Похоже, что слова были сказаны не Софоре Кебинг, а скорее для того, чтобы познакомить всех с Нин Тао. У нее также была цель, которая заключалась в том, чтобы, воспользовавшись возможностью, донести до внешнего мира мысль о ее возвращении.

Один камень взбудоражил тысячу волн, а ее простые слова вызвали еще одну волну споров.

"Это он вылечил лицо Чжао Ушуана? Как такое возможно?"

"Тогда есть такой медицинский навык? Даже если бы и так, он не мог бы быть таким молодым, не так ли?"

"Чжао Ушуан, наверное, привёл сюда этого отродья, чтобы умышленно удушить Хуо Шао, но она также не смотрит, что это за место или повод".

"Теперь есть на что посмотреть........."

Прямо посреди этих шепотов Софора Кебинг ласково улыбнулась: "Ушуанг, мне больно слышать, что на твое лицо налили серную кислоту, но я не ожидала, что ты все еще можешь вылечиться". Прошло много времени с тех пор, как мы виделись, и мне есть что сказать тебе, давай найдем место, чтобы поговорить".

От начала и до конца ему даже не было интересно сказать ни слова Нин Тао. Какой врач может попасть ему в глаза на его уровне?

"Простите, между нами не о чем говорить". Голос Чжао Ушуана нес в себе подавленный гнев.

Гоа Кебин внезапно протянул руку и схватил Чжао Ушуана: "Ушуан, не дуйся со мной, пойдем со мной, приятно поболтаем".

"Отпусти меня!" Чжао Ушуан сильно дрочил, но не смог вытащить руку из руки Софоры Кебинг. Именно с этим инсультом на запястье Хао появились красные синяки, которые были насильно ущипнуты, и было видно, насколько сильной была сила на руках Софокла!

Звезды и знаменитости во всем зале просто холодно смотрели, никто не осмелился подняться и помочь Чжао Ушуану или даже сказать ей хоть слово облегчения.

Но точно так же, как Гойке Бин собирался оттащить Чжао Ушуана, рука внезапно приземлилась на его запястье, и его запястье вдруг выглядело, как железная цепь, прикрепленная к нему, а конец цепи все еще был привязан к тысяче фунтов камня, как он мог не пошевелить ногой!

Рука - это рука Нинг Тао.

Ему было все равно, кто такой Гуай Ке Бин и насколько богата его семья, в его глазах Гуай Ке Бин был просто злодеем, а он, владелец клиники "Небесное царство", специализировался на всевозможных злодеях!

"Ушуанг ясно дала понять, что не хочет с тобой разговаривать, ты что, глухой?" Голос Нинг Тао был ледяным.

Это дыхание!

Как смеет кто-то так разговаривать с мастером Сэмюэлем!

Весь приёмный зал в изумлении опустил свои челюсти.

Гоа Кебин рассмеялся в ответ: "Ушуан, неудивительно, что ты такой мужественный сегодня, оказалось, что ты приехал сюда с цветочной защитницей, так хорошо, что я посмотрю, квалифицирована ли сегодня твоя цветочная защитница".

Его слова просто упали, когда два телохранителя, стоявшие позади него, внезапно набросились на Нинг Тао.

Тот, кто стоял впереди, не сказал ни слова, поднял кулак размером с провисший кулак и подернул его в сторону головы Нинг Тао.

Как только руку Нин Тао потянуло, тело Софоры Кебинг внезапно потеряло равновесие и в спотыкании упало в объятия Нин Тао. Рука, которую он держал за Чжао Ушуана, тоже отпустила.

Очевидно, что телохранитель, напавший на Нинг Тао, не ожидал этого от него, был застигнут врасплох и в панике взмахнул рукой, чтобы выбить кулак. Но даже при этом он не смог остановить его, чтобы он не набросился на тело Нинг Тао и не захлопнул спину Софоры Кебинг в крепкий узел.

Плечи и руки Нинг Тао одновременно выталкивались вперед, и телохранитель, врезавшийся в спину Самуэля Кебинга, выпал из рук и упал на землю.

"Ищу смерти!" Второй телохранитель издал гневный рев, сделал два шага и прыгнул вверх, выбивая правую ногу, и копьё пронзило сердце Нин Тао.

Способность быть телохранителем для человека уровня Софокла сама по себе была признаком силы, этот телохранитель был либо традиционным практикующим боевым искусством, либо отставным солдатом спецназа. Эта тяжелая нога напала на сердце и рот Нин Тао, и он был настолько нетерпелив к успеху, что даже намеревался убить Нин Тао.

Однако тот, на кого он напал, был владельцем клиники "Небеса за пределами", культиватором, обладающим особой духовной силой. Более того, его безжалостность не только спровоцировала гнев Нин Тао, но и привела к тому, что у него появилась другая сторона!

Столкнувшись с ударом, который пошел прямо в сердце, Нинг Тао не уклонился, а вместо этого встретил правую ногу соперника и выстрелил ему в правый кулак.

Соперник быстрее, он быстрее!

Они жесткие, он жестче!

Бряк!

Правая нога второго телохранителя сильно ударила по сердцу Нинг Тао, но тело Нинг Тао даже не тряслось, не двигалось, как гора!

В тот же момент правый кулак Нин Тао схватил правую ногу и бумнул там, где хотел ее уничтожить.

Бряк!

"А..." второй телохранитель выпустил убойный крик, и весь человек улетел на несколько метров назад, прежде чем упасть на землю. После падения на землю его тело свернулось, как креветка, руки закрыли область между ног, рот широко распахнулся, и он резко вдохнул. Тем не менее, не дожидаясь, пока он сделает еще два вдоха, резкая боль ударила, мгновенно проходя критическую точку, что он может выдержать, и он упал в обморок в темноте на глазах.

Если сравнить его с птицей, то эта птица только что попала в аварию.

Весь приёмный зал был мертвецки молчалив.

В глазах этих звезд и знаменитостей Нинг Тао просто протянул руку Хуай Кебинга и схватил его за руку, что уже было чрезвычайно смелым делом, и даже можно было описать как поиски смерти, но я не думал, что это только начало, а то, что Нинг Тао сделал дальше, было настоящим ужасом, он не только толкнул Хуай Кебинга на землю, но и в одно мгновение сбил с ног двух телохранителей Хуай Кебинга!

Это слишком, не так ли?

Но это все равно не тот результат, которого могли ожидать звезды и знаменитости, присутствовавшие на мероприятии.

Вместо того, чтобы упасть на землю, Нинг Тао, которого ударили в сердце, сделал шаг вперед и ударил по маленькому животу Хуай Кебинга.

Он очень зол, и просыпается с плохим лицом. Ему плевать, кто ты такой, Сэмюэль!

Его брюки показывают немного выпуклости от этого удара, как тяжело это может быть!

Все были ошеломлены, никто не мог поверить, что Нин Тао хватило наглости пнуть молодого человека!

Но точно так же, как Хуай Кебинга собирались забить до полусмерти, телохранитель внезапно перерезал и заблокировал ногу Нин Тао стуком.

Бряк!

Глухой звук, телохранитель, который блокировал ногу, закричал, весь человек был подбит, пролетел несколько метров, прежде чем упасть тяжело на землю, и упал в обморок на месте.

Глаза Нин Тао были пугающе холодными, и с таким взглядом, никто не сомневался, что он будет набрасываться снова и забить Гоайк Бинг до полусмерти.

Тем не менее, другой человек заблокировал Нин Тао перед ним, остановив его во времени.

На этот раз это был не телохранитель Софоры Кебинг, а Чжао Ушуан.

"Брат, не надо". Брат" Чжао Ушуань пришел из его сердца, верный своему сердцу, а не мысли в его сознании.

Этот "брат" также вымыл гнев в сердце Нинг Тао, он не набросился на него снова.

Стоя с точки зрения Чжао Ушуана, она, безусловно, хотела бы, чтобы кто-то забил Гоайкэ Бинга до полусмерти. Тем не менее, она знала, что за человек Луи Ке Бин, и какая страшная энергия у него была за спиной, как только Нин Тао ранил Луи Ке Бина, как семья Луи могла отпустить Нин Тао?

Тем не менее, она не знала, что Нин Тао на самом деле не заботится о семье Самуэль вообще, и причина, почему он не набросился на нее снова, потому что он чувствовал страх и беспокойство в ее сердце и заботился о своих эмоциях, прежде чем он остановился, вот и все.

Воспользовавшись моментом, когда Чжао Ушуан блокировал Нин Тао, два телохранителя спешно вытащили Софору Ке Бинг из-под земли.

Глаза большой группы звезд и знаменитостей собрались на Со Кебинге, все размышляя о том, как он развяжет свой гнев и отомстит этому неосознанно толстому парнишке, и это должно было стать огненной сценой.

Тем не менее, Хуай Кебинг только слегка похлопал пепел на своем теле, он посмотрел на Нин Тао, не было и половины намека на гнев на поверхности, он также говорил в спокойном тоне: "Доктор Нин Тао Нин это, не могу видеть, что вы все еще практикующий врач, у вас есть мужество".

Нинг Тао холодно посмотрел на Софору Ке Бинг, которая на самом деле все еще была зла в его сердце. Этот парень приказал преступникам использовать серную кислоту, чтобы уничтожить лицо Чжао Ушуана, но ему по-прежнему комфортно быть самым молодым в своей семье и делать все, что в его силах. Он является владельцем клиники на Небесах, и помимо своего небесного долга исцелять и спасать людей, он также несет ответственность за то, чтобы свершить правосудие перед Небесами, как он может не злиться на таких злых людей! Но старомодный закон клиники за пределами неба "связал ему руки", иначе он бы ударил этого парня ножом в голову и заставил бы его встать на колени!

Это живой мир, где хорошие люди живут недолго, а плохие - тысячу лет. Хорошие люди бедны и даже рано умирают. Плохие парни пользуются ситуацией, но живут роскошной и долгой жизнью. Правда ли, что то, ради чего человек живет, является наградой добра и зла в предыдущей жизни?

Никто не знает.

Глаза Гой Кебина переместились на лицо Чжао Ушуана, угол его рта снова всплыл с этой непостижимой улыбкой: "Ушуан, ты тоже хорош, это уже второй раз, когда ты отвергаешь меня, это доктор Нин, на которого ты полагаешься? Сегодня вечером ты приведешь этого человека специально, чтобы сбить меня с ног, не так ли, ладно, я возьму его".

В это время Чэнь Тянь Шэн подошел к Сую Кебину и вручил сотовый телефон руке Сую Кебина, вежливо сказав: "Молодому Сую, мастеру Ли сообщили, он хочет поговорить с вами и спросить о ситуации".

Со Кебин даже не потрудился дотянуться до своего мобильного телефона, чтобы ответить на звонок, он просто сказал: "Дон Сунь Ли, иди сюда сам!"

Никто не знал, кто такой Донг Сунли и как он на это отреагировал.

Чен Тянь Шэн отступил позади Софоры Кебинг со своим мобильным телефоном и посмотрел на Нин Тао и Чжао Ушуань с злорадным взглядом. Он ничего не сказал, но взгляд в его глазах, похоже, говорил, что ты мертв!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0073: Если Бог не возьмет тебя, я возьму тебя!**

Глава 0073: Если Бог не возьмет тебя, я возьму тебя! Не дожидаясь, что придет ваш хозяин, в банкетный зал из нескольких проходов влилась большая группа людей, заблокировавшая выход.

Все, кто пришел, были охранники из клуба Северного метро. Правда, сотрудники службы безопасности - это фактически все боевики, воспитанные софорскими солдатами, а хозяином этого клуба являются софорские солдаты, но эта тайна известна редко. Нин Тао толкнул солдат Угукэ на землю в клубе "Северная столица" и даже ранил их "свой народ", который не хочет вести себя перед молодым хозяином Угукэ после такого инцидента?

Зал приёма был тихим на мгновение, но атмосфера была более напряжённой.

Было затишье перед настоящим штормом, и никто не знал, какие ужасные вещи сделает Софора.

Фан Ва так волновалась, что она тоже очень раскаивалась. На самом деле именно он убедил Чжао Ушуана прийти на эту вечеринку, потому что пока Чжао Ушуан все еще хочет быть в индустрии развлечений, не может спрятаться от саранчи солдаты, рано или поздно придется встретиться, лучше воспринять этот банкет как возможность вернуться.

Он думал, что даже если бы солдаты саранчи были здесь, они не осмелились бы валяться на глазах у стольких людей. Однако, я не ожидал, что Хуай Кэ Бин действительно ждал здесь, Чжао Ушуань собирался силой забрать Чжао Ушуань, как только он пришел.

Он также думал, что Хуай Кэ Бин почувствовал бы вину за уничтожение лица Чжао Wushuang и не причинил бы ему боль снова, но он не думал, что Хуай Кэ Бин почувствовал бы вину, если бы он даже не имел следов человечества.

Но что сделало его еще более неожиданным, так это то, что Нин Тао на самом деле имел такую страшную сторону, и начал делать это, не сказав ни слова, а лицо саранчи солдаты даже не обратили на это внимания! Знаешь, даже он не может позволить себе связываться с Софоклом!

Большой беспорядок.

Дай мне лицо, я извинился за Ушуанга и доктора Нинга". Ван Валфлюкс, наконец, погружается и пытается спасти эту плохую ситуацию перед собой.

Сэмюэль Кебинг бегло взглянул на Фан Хуа: "Кто вы? Я дам тебе лицо?"

"Ты....................................................................................................................................................." Фан Хуа Лум мгновенно взбесился.

Он профессиональный бюрократ, который полагается на свои отношения с влиятельными людьми, но он не является влиятельным человеком, не говоря уже о том, что Сэмюэль Кебинг просто нормальный влиятельный человек, и даже хулиган! В данном случае, как он мог дать ему лицо и отпустить Нин Тао и Чжао Ушуан из-за его слов? Тем не менее, он все-таки пришел вперед, потому что он был другом Чжао Ушуана и Нин Тао. Что за друг, если они даже не подойдут и не скажут ни слова другу в этой ситуации?

"Брат Флуоресцентный, прекрати, это дело не имеет к тебе никакого отношения, я разберусь с этим." Нинг Тао сказал.

Фан Хуа Лам кивнул и перестал говорить.

"Ты справишься?" Сэмюэль Ки Бинг холодно посмеялся: "Скажи мне, что ты собираешься с этим делать?"

Голос Нинг Тао был еще холоднее: "Ты, нечеловеческий зверь, думаешь, что у тебя есть несколько вонючих долларов, и ты держишь кучу биттеров, чтобы ты мог делать все, что захочешь? Ты испортил Ушуангу лицо. Если бы ты не встретил меня, ее жизнь была бы разрушена. Ты видишь ее, ты не только не наполовину виновен, но и навлекаешь на нее хаос. Небеса не примут тебя, злодей, я приму тебя!"

"Небеса не возьмут меня, ты придешь и возьмешь меня?

Чжао Ушуан взял Нин Тао за руку и, не успев заговорить, пролил слезы на глаза: "Брат... это не имеет к тебе никакого отношения, я не должен был позволять тебе пойти со мной, почему бы тебе не пойти?"

"Идти"? Я не пойду, я даже не возьму его, когда встречу таких зверей, я даже не прощу себя". Нинг Тао схватила ее за руку: "Не бойся, поверь мне, никто не сможет причинить тебе боль, если ты будешь рядом со мной".

Чжао Ушуан была так тронута от всего сердца, что губы дрожали, и она не могла сказать то, что хотела сказать. Самое главное, чего хочет женщина - это безопасность, чтобы о ней заботились, и в данный момент Нинг Тао чувствует себя как балка и стена на крыше, укрывая ее от ветра и дождя и держа зверей на расстоянии вытянутой руки.

"Какой рот!" Чен Тянь Шенг, который стоял позади Софоры Кебинг, ругался: "Как думаешь, сможешь ли ты драться и уйти отсюда?". Когда придет хозяин Ли, вы узнаете, что такое хозяин. Кроме того, я уже доложил в полицию, после того, как мастер Ли научит тебя вести себя, ты можешь сесть в тюрьму! Только когда вы туда доберетесь, вы поймете, что в этом мире есть люди, которые не могут позволить себе грешить против всей вашей жизни!".

Нин Тао посмотрел на Чена Тянь Шэна: "Ты все еще умная собака, на самом деле знаешь, как позвать на помощь и вызвать полицию".

"Ты..." Чен Тиан Шенг бросился сзади Софоры Ке Бинг, но остановился снова, сделав всего один шаг, а потом снова отступил.

Он, по крайней мере, звезда движения, с миллионами фанатов, где тебя не испортить и не испортить, когда тебя когда-нибудь так ругали? В первый раз, когда он увидел двух профессиональных телохранителей, которые были еще без сознания на земле, его мужество было мгновенно потушено.

Софора Ке Бинг с печалью сказала: "У тебя еще есть десять минут, ты можешь продолжать злиться". Но помните, что бы вы ни говорили или ни делали сейчас, через десять минут я верну его в десятикратном размере".

Чжао Ушуань закричал: "Зачем ты торопишь меня, это не имеет к нему никакого отношения!"

"Заткнись!" Софора Ке Бинг холодно сказала: "Я сказала, что даже если то, что я не могу получить, будет уничтожено, никто больше не получит его!"

Чжао Ушуан все еще хотел что-то сказать, но был отброшен Нин Тао.

"Зачем ты разговариваешь с зверем? Встань позади меня, ничего не говори, ничего не делай, просто смотри". Нинг Тао сказал.

Чжао Ушуан укусил его за губу и кивнул. Она боится, что что бы Нинг Тао ни спросил, она без колебаний согласится.

Нинг Тао вытащил свой мобильник и позвонил.

Военный комплекс, семья Динг.

После обхода Тайцзицюаня, Динь Йе почувствовал себя освеженным и свежим, и все его тело почувствовало облегчение.

Дин Конжун протянул полотенце и улыбнулся: "Папа, это также странно, после того, как доктор Нин лечил тебя, твое тело и Ци, кажется, лучше, чем до этого, ты не заболел, это просто благословение из-за катастрофы".

Дин Йе вытер пот со лба, казалось бы, вспоминая что-то, он вздохнул: "Еще слишком рано говорить, благословение это или проклятие еще неизвестно". Тем не менее, доктор Нинг все-таки спас мне жизнь, даже если у меня будут еще несчастные случаи, вы, ребята, не должны винить других, вы должны отплатить им за спасение ваших жизней".

Дин Чжун сказал: "Папа, ты ведь говоришь об инциденте, с которым ты столкнулся, будучи скаутом во Вьетнаме? Такого не бывает. Не думаю, что тебе стоит об этом думать. Кроме того, разве доктор Нинг не взял с собой кинжал? Если бы действительно было какое-то демоническое зло, кто-то, такой же могущественный, как он, определённо позаботился бы об этом. Если он не сможет сделать все правильно, он не женится на нашей семье правильно".

"О, ты!" Дин Йе хлопнул полотенцем о руку Дин Конджуна: "Нашей семье повезло, что она смогла выйти замуж за доктора Нинга, это благословение из прошлой жизни, какие еще условия ты хочешь выполнить? Не отпугивай людей, будь милым, и тебя будут винить в этом всю жизнь".

Дин Конджун улыбнулась и сказала: "Разве я делаю это не для ее же блага?"

В это время Бай Бинглан вышел из дома, держа в руках старый мобильник: "Папа, это доктор Нинг звонит".

"Давай, давай, принеси его мне". Динь Йе приветствовал их быстрыми шагами, боясь, что сторона Нин Тао подождёт ещё секунду.

Дин прошла от Чжуна до Бай Бинглана и спросила маленьким голосом: "Доктор Нин сказал, что это было?".

Бай Бинглан дал Дин Конджуну пустой взгляд: "Он здесь, чтобы сделать предложение о женитьбе на Цзян Хао".

"Правда?" Дин Конджун мгновенно взволнован: "Отлично, я сейчас же позвоню Цзян Хао"!

Бай Бин Лан ударил по плечу Дин Конджуна одним розовым кулаком: "Ложь"! Ты так взволнован, как будто не можешь жениться."

У призывника Динга вообще не было энергии.

Но как раз в это время Динь Йе внезапно вспыхнул и проклял, ''Ёбаная пизда''! Кем, черт возьми, этот засранец себя возомнил и у него есть деньги, чтобы делать все, что он захочет? Заставь его ждать, я бы хотел посмотреть, какой он высокомерный!"

Дин Конджун и Бай Джунран не могли не взглянуть друг на друга, пара посмотрела друг на друга, что происходит?

Лаунж в Северном Капитолии.

Нин Тао убрал телефон и ничего не сказал, просто остерегайтесь внезапного нападения на Чжао Ушуань и Фань Хуалу, совершенного солдатами Goaike.

"Позвонить кому-нибудь?" Чен Тянь Шэн чихнул: "Ты, наверное, крестьянин из какого-нибудь маленького городка, позволь мне сказать тебе, неважно, кого ты зовешь в это место в Северной Столице, это бесполезно!"

Нин Тао даже не удосужился поговорить с Чен Тянь Шенгом, а Гой Кебингу все равно, так как же он может воспринимать Чен Тянь Шенга всерьез?

Изначально Чен Тянь Шенг хотел спровоцировать Нин Тао и сделать ему одолжение карри у Софоры Кебинг, но неожиданно Софора Кебинг обернулась и посмотрела на него, и он закрыл за ним рот. С каких это пор кому-то его уровня нужно спорить с кем-то ради губы? Тот, кто оскорбляет его, тот, кто делает его непривлекательным, он хочет разрушить его жизнь!

В это время киллер воспользовался тем, что Нин Тао смотрел на Хуай Кебинга и Чэнь Тянь Шэна, и внезапно бросился сзади и закачал удар в затылок Нин Тао.

Он носил на кулаке стальной кулак, а также использовал всю силу тела, не говоря уже о голове человека, даже голова, избитая железом, должна была бы выстрелить в яму!

Тем не менее, он не знал, что запах, исходящий от его тела, и его красочное поле погоды было похоже на прилив, устремляющийся к Нин Тао, не было никакого укрытия вообще!

Кулак в стальном кулаке вот-вот притянется к голове Нин Тао, но в этот момент голова Нин Тао внезапно откинулась в сторону, затылок длинноглазый, чтобы избежать кулака бойца. Его руки также схватили руку убийцы в тот момент, ударив воздухом через плечо, и с луком на спине, он запустил мощный выстрел, мгновенно бросив убийцу, который подкрался к нему через плечо.

Бряк!

С приглушенным звуком, битва была брошена на землю, как мешок, наполненный свининой, его внутренности и мозг были потрясены яростно в то же время, и его кости все, казалось, были разрушены, настолько, что он почти потерял сознание от боли!

Секундой позже, однако, он пожалел, что не инсценировал свою смерть и потерял сознание.

Нин Тао поднял ногу и наступил на правую руку стальным кулаком, огромной силой прижатым вниз, сжимая жесткий стальной кулак всей ладонью к земле!

"Ах..." избиватель выпустил крик свиньи.

Этот мрачный крик онемел задние стенки всех присутствующих, чувствуя, что чрезвычайно тяжелая нога Нинг Тао была не на ладони бойца, а на своей собственной!

Однако, это только начало.

Нин Тао старался вращать лапы, постоянно сжимая и шлифуя стальным кулаком ладонь этого бойца. В мгновение ока ладонь хорошей руки становилась кровавой и мясистой, в некоторых местах даже показывая кости пальцев!

"А-не-не-" завопил курок, используя единственную левую руку, все еще двигающуюся, чтобы схватить Нинг Тао за ногу, пытаясь остановить его, но он просто не мог остановиться.

Такой жалкий крик был невыносим для многих людей и чувствовал себя жестоким, но Нин Тао не имел ни малейшего намерения останавливаться и продолжал вращать лапы, казалось бы, намеренно пытаясь уничтожить правую ладонь этого киллера!

Как может быть милосердие, когда пробуждается злое лицо!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0074: Встаньте на колени.**

0074 Глава Вы встали на колени Гусь Бинг изначально хотел уничтожить уверенность Нин Тао шаг за шагом в том, как он был лучшим, добавляя страх и боль шаг за шагом, чтобы вонзить нож в кости Нин Тао, и, наконец, полностью уничтожить все о Нин Тао, как кошка играет с мышью, играя достаточно, прежде чем кусаться до смерти. Однако теперь кажется, что Нин Тао эта мышь совсем не положила этой кошке в глаза, а на самом деле так мучила своих людей перед ним!

Даже если Донг Сунли растопчет Нинг Тао под ногами, он не сможет восстановить утраченное лицо и престиж в этот момент.

Софора подняла правую руку на землю.

Это был сигнал к удару, и как только он помахал рукой вниз, его телохранители и десятки киллеров пришли в толпе.

Но, не дожидаясь, пока он помашет рукой вниз, Нин Тао внезапно сместил глаза на него и холодным голосом сказал: "Если ваш народ осмелится подняться снова, они ударят меня или моих друзей, и я ударю тебя".

Руки Софоры сразу застыли в воздухе, а на земле лежали еще два человека без сознания, а также один, на которого наступил Нин Тао, одна рука уже была в крови. Что касается ледяного, страшного взгляда Нинг Тао, он полностью верил, что Нинг Тао сможет это сделать. Он хотел вернуть себе лицо, но не ожидал, что слова Нин Тао усложнят ему катание на тиграх и испортят лицо!

"Кто такой громкоговоритель!" Внезапно от двери доносился величественный и мощный голос.

Тесто в дверном проеме разделяется влево и вправо, прокладывая дорогу. Сюда пришел старик в танговом пальто с большим шагом и ветерком.

У старика были цветущие белые волосы, коса, не высокая, но с округлой талией и толстыми руками, и мускулистое тело, очень сильное. В частности, пара ладоней с толстыми мозолями, прикрывающими костяшки пальцев, произвели впечатление боевого художника, практиковавшегося всю жизнь.

Этот старик был Донг Сан Ли, опекун семьи Сэмюэль.

Рука Софоры Кебинг медленно отпустила, и из угла его рта появилась холодная улыбка. Он хорошо знал силу Донг Сунли и пришел к выводу, что Нин Тао скоро ляжет на землю!

Нин Тао поднял ногу с руки битья, которая уже не была в форме руки, крови и плоти, костей пальцев, обнаженных воздухом, живя, как будто она была измельчена каменной мельницей!

Нин Тао натер свои кровавые подошвы о грудь лежащего на земле телохранителя, прежде чем повернуться и посмотреть на Донг Сунли, который шел к нему навстречу.

Донг Сунь Ли остановился на три шага перед Нин Тао, его два глаза смотрели прямо в глаза Нин Тао, этот острый взгляд, который создавал впечатление орлиных глаз.

Нин Тао также смотрел прямо на Донг Сунли, а не на клочок эмоций в его глазах, настолько спокойный, что это было похоже на два бассейна мертвой воды.

"Отмените его". Софора сказала.

Тело Донг Санли, которое только что было неподвижно, внезапно активизировалось, и пушечное ядро взорвалось в направлении Нинг Тао. Почти без промежутка времени, его правый кулак выстрелил в грудь Нин Тао.

Бряк!

С приглушенным звуком, тело Нинг Тао отбросило назад на три шага, а также прикрыло то место, где был нанесен удар.

Атака Дон Сунь Ли казалась простой, но она перекрыла ему путь уклонения, и независимо от того, уклонился ли он влево или вправо, ему не удалось избежать атаки Дон Сунь Ли. Также было немного времени судить о том, что кулак Донг Сунли ударил его.

Великое Дао к простому, это высшая истина даосизма, и эта истина применима и в боевых искусствах. Независимо от того, что такое кунг-фу, конечная цель - победить соперника! Художник боевых искусств, который находится в разгаре боя, если он не ударит, это будет гроза, ты умрешь, а я буду жить!

"Я думал, что это какая-то сильная фигура, которая на самом деле осмелилась пролить сюда бобы, я не ожидал, что ты будешь такой слабой." Донг Сунли в тусклом состоянии сказал: "Ложись, у тебя уже сломаны ребра".

Чжао Ушуан выпустил испуганный крик и собирался спешить.

Люминесцентный вентилятор Ва поспешно остановил ее и смертельно схватил за руку.

"Этого недостаточно". В глазах Софоры Кебинг вспыхнул блеск злобной ненависти.

Донг Сунли кивнул: "Тогда Старый Хозяин позволил ему провести остаток жизни в инвалидном кресле".

Уголок рта Хуай Кебинга вылетел с зловещей улыбкой, это был результат, которого он хотел, чтобы уничтожить все и разрушить жизнь Нин Тао понемногу на глазах у всех! Он хочет, чтобы все знали, что так бывает, когда ты провоцируешь его авторитет!

Однако, как раз тогда Нин Тао внезапно опустил руку, закрывающую грудь, и сказал в тусклом состоянии: "Кем ты себя возомнил, чтобы сказать, что мои ребра сломаны только потому, что они сломаны"? Когда-то такой человек, как ты, говорил мне то же самое, а теперь избегает меня, боится показаться".

Это дыхание, как это может быть сказано кем-то со сломанным ребром?

Донг Сунли на мгновение замер, он явно не ожидал, что сопротивление Нин Тао ударам будет таким сильным, и даже говорил с ним в таком презрительном тоне.

"Дон Сун Ли, чего ты ждешь!" Софокл рычал.

"Ха!" Донг Сунь Ли хрюкнул холодно, его фигура снова начала расти, и в одно мгновение он добрался до тела Нин Тао, его правая нога также смещается в сторону левой ноги Нин Тао!

При таком ударе труба брюк раздувается, и даже фонарные столбы на обочине дороги должны гнуться!

Нин Тао не уклонился, но он также промахнулся ногой в сторону левой ноги Донг Сунь Ли.

Он не изучал кунг-фу и не боролся, но был культиватором, обладающим духовной силой для защиты своего тела, и его духовная сила не была даже духовной силой обычного культиватора, это была особая духовная сила врожденного посредника между добром и злом, обладающего целебными свойствами, и его способность противостоять ударам была просто вне воображения обычных людей. Так что, даже если бы он не научился кунг-фу и не сражался, он все равно мог бы нарисовать тыкву и продавать ее по ходу дела, и нападать на Донг Сунли по ходу дела!

"Ищу смерти!" Донг Сунли с яростью полностью проигнорировал контратаку Нин Тао, и еще до того, как его голос успокоился, его правая нога уже сильно ударила по левой ноге Нин Тао.

Как раз в этот момент правая нога Нинг Тао тоже сильно ударила по левой ноге.

Бряк!

Ка-чау!

Звук дробления костей.

Звук заставил сердце каждого содрогнуться и испугаться.

Тела Донг Сунли и Нин Тао одновременно потеряли равновесие, и они поднялись с земли, один наклонившись влево, а другой вправо.

Бах!

Тела Донг Санли и Нинг Тао одновременно врезались в землю.

У кого сломана нога?

Никто не знает.

Но никто не верил, что Нинг Тао все еще может встать.

Софора Кебаб помахал рукой, и большая группа побежденных подскочила к Нин Тао, который упал на землю. Стоящий Нин Тао дал им большое давление, никто не осмелился подняться, но падающий Нин Тао был похож на тигра с его острыми когтями и удаленными зубами, никто не будет бояться его.

Однако, не дожидаясь их приближения, Нин Тао внезапно встал с земли и направился к Донг Сунь Ли, который все еще лежал на земле. Все это время Нинг Тао даже не смотрел на них, полностью их игнорируя! Эта аура, она была похожа на мускулистого профессионального боксера, проходящего мимо группы школьников! Их ноги были тяжелыми, как будто они были наполнены свинцом, кто осмелится подняться туда?

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Ты сказал, что хочешь, чтобы я оставался в инвалидном кресле до конца своей жизни, и я возвращаю это тебе сейчас".

"Не смей!" Софора Кебинг подняла руку и указала на Нинг Тао: "Противозаконно причинять кому-то вред, осмеливаешься ли ты совершить убийство на глазах у стольких людей?".

Нин Тао оглянулся на Софору Ке Бин: "Ты испортил лицо Ушуанга, но все еще можешь стоять здесь и говорить со мной о законе? Меня тошнит от таких слов, как эти, которые выходят из уст кого-то вроде тебя. Я сказал: "Не дай Бог, я возьму тебя!"

Когда слова упали, Нин Тао внезапно вскочил и наступил обеими ногами на правую ногу Донг Сунь Ли.

Донг Сунли катился, чтобы уклониться, но он сломал ногу, так что его тело не было таким гибким, как раньше. Оказалось, что на 0 секунд медленнее, только что сделав боковое движение, чтобы перевернуться, ноги Нин Тао уже приземлились на правую ногу!

Ка-чау!

Звук растрескивания костей в очередной раз раздражал барабанные перепонки всех присутствующих и вызывал озноб в позвоночнике!

"Когда его левая нога была отбита, Донг Сунли едва мог удержать её и не кричал, но на этот раз рука Нин Тао была ещё сильнее, обе ноги упали и наступили на его самую слабую коленную кость, он больше не мог её удерживать.

Нин Тао поднял еще один удар и приземлил злобный удар на маленький живот Донг Сан Ли.

Бряк!

Тело Донг Санли свернулось и выскользнуло, как шар для боулинга, на гладкий пол, выскользнув на несколько метров, желательно просто остановившись у ног Goaike Bing.

Нинг Тао сказал: "Это тот эксперт, которого вы нашли? Я возвращаю его тебе, и какие бы у тебя ни были другие потрясающие персонажи в доме, зови их всех сюда, и я заставлю их всех лежать на земле, как собаки, одну за другой! Я сказал: "Не дай Бог, я возьму тебя!"

С таким тоном, казалось, что в его глазах, T'ang Beidu Большой Младший был просто панк, который собирал плату за защиту от учеников начальной школы, удары и ругательства, когда он хотел, с презрением до точки никчемности! Даже знаменитая семья Сэмюэлей, которая была в списке богатых людей, могла подойти к парадной двери семьи Сэмюэлей и посрать!

Первое, что вам нужно сделать, это знать, что вас не может беспокоить такой человек, как Софора Кебинг, который, естественно, высок и могуществен в глазах обычных людей, но он является естественным посредником между добром и злом, хозяин клиники за пределами небес, и его практика заключается в том, чтобы делать правильные вещи для небес. Ему все равно, сколько денег у тебя дома, неважно, сколько у тебя денег, пока злодей сталкивается с ним, он должен поступить правильно, даже если ему дают еще один "черный счет" в его учетной книжке!

В этот момент у Хуай Кебинга хватило духу убить Нинга Тао, когда он когда-нибудь был так оскорблен? Если бы это был сын-мужчина из большой семьи с большим статусом и властью, чем у него, он бы это признал, но другая сторона, очевидно, была маленьким человеком, не имеющим репутации, маленьким врачом, как он смеет так поступать с ним!

Однако, это только начало.

Нин Тао подошел к Хуай Кэ Бин, его голос, несший непреодолимое величие: "Ты сам встанешь на колени за Ушуан, или я помогу тебе встать на колени?".

Легкие Гоа Кебинга были на грани взрыва газа, и он повернулся к ошеломленному Чену Тянь Шенгу и заревел: "Ублюдок! Где тот коп, которому ты звонил!"

Гости в первом зале смотрели друг на друга, а Гоайк-бинг, которого они знали, должен был вызвать полицию, чтобы помочь себе! Этот мир остался тем же, что и тот, который они знали?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0075 Что ты можешь со мной сделать?**

Глава 0075 Что ты можешь со мной сделать? Плотные и срочные шаги внезапно пошли со стороны двери, заблокировав дверь клуба "сотрудники" уступили место.

Через переднюю дверь вошла группа полицейских, глава которых, с пистолетом в руке, яростно закричал: "Никому не двигаться!"

Нин Тао остановился на своем пути и сделал свой ход перед полицейским, у которого был пистолет, он не был достаточно сумасшедшим, чтобы зайти так далеко. На самом деле, если бы пробудилась не злая сторона, то при нормальных обстоятельствах она была бы не самонадеянной и высокомерной, а очень рациональной.

"Кто ударил человека?" В голосе офицера, возглавлявшего обвинение, был намек на запугивание.

Чен Тянь Шенг последовал за ним и поднял руку, чтобы указать на Нин Тао: "Это ребенок! Все здесь были ранены им, вы, ребята, поймайте его!"

Глаза ведущего офицера упали на тело Нинга Тао и хладнокровно засмеялись: "Все еще по-настоящему беззаконный, осмеливайтесь ударить кого-нибудь здесь, арестуйте его!".

Полицейский снял наручники и, не сказав ни слова, подошел к Нин Тао, схватил Нин Тао за наручники и приковал его наручниками.

Ка-чау!

Нинг Тао, который только что всех напугал, был арестован.

Если ты можешь драться, ты можешь победить правоохранительные органы?

"Офицер, вы взяли не того человека!" Чжао Ушуан был эмоциональным: "Это они переехали первыми, я могу..."

Не дожидаясь, пока Чжао Ушуан закончит свое предложение, офицер, возглавлявший группу, отругал: "Пожалуйста, замолчите! Если вы хотите отреагировать на ситуацию, пожалуйста, пройдите с нами в участок и сделайте заявление, сейчас же не мешайте нашим официальным обязанностям"!

Нин Тао сказал: "Ушуанг, без тебя ничего не говори, я буду в порядке".

Его слова сработали лучше, чем чужие, и Чжао Ушуан сразу замолчал.

"С тобой все будет в порядке?" Офицер, возглавляющий команду, хладнокровно засмеялся: "Ты, отродье, действительно не знаешь, как густо небо, ты ранил так много людей, кажется, что еще есть люди, которые покалечены, как ты смеешь говорить, что с тобой все в порядке"?

Нин Тао просто спокойно смотрел и слушал без какой-либо другой реакции. Полицейские рано или поздно не приходили, а Самуэль приходил, как только кричал, и было бы странно, если бы ответственный офицер не имел ничего общего с Самуэлем.

"Этот офицер, можно с ним поговорить?" Сэмюэль Кебинг сказал с тоном недоверия.

Офицер, возглавлявший группу, кивнул.

Суе Ке Бин подошла к Нин Тао, слегка похлопала Нин Тао по лицу, затем подошла к уху Нин Тао и сказала голосом, что только он и Нин Тао могут слышать: "Нин Тао - это оно, ты знаешь, что тебя ждёт?".

Из угла рта Нинг Тао появился намек на смех, а потом он покачал головой.

Софора Кебинг снова ударила Нинга Тао по лицу, на этот раз с еще большей силой: "Тогда я скажу тебе, малыш, твое дело будет урегулировано через неделю, а потом тебя отправят в тюрьму". Сколько бы лет судья ни приговаривал тебя, ты никогда в жизни не выйдешь на свободу. Я приезжал навестить тебя в тюрьме, когда тебе было больно, и я хотел узнать, был ли ты тогда таким же высокомерным, как сейчас. Кроме того, Чжао Ушуан не может уйти отсюда сегодня вечером, есть только одно место, куда она может пойти, и это место - моя кровать. В будущем, когда я приеду к тебе в тюрьму, я покажу тебе видео, на котором я ее мучаю".

"Ты закончил?" Нинг Тао сказал слабо.

Гоай Кебинг замер на мгновение, он хотел видеть Нин Тао сожаление взгляд страха, но Нин Тао был на самом деле все еще так спокойно и полный вид не заботливо. Тогда он задумался, а этот парень - мертвая свинья, не боящаяся кипящей воды?

Тон Нин Тао до сих пор несет в себе намек на презрение: "После того, как вы закончите, позвольте мне сказать несколько слов тоже". Ты слишком много думаешь, и ничего из того, что ты скажешь, не всплывет. Придет одна вещь, и это то, что я только что сказал тебе, что Небеса не примут тебя, я приму тебя. Скоро я заберу отсюда Ушуан, а тебя, тебя заберут. Когда ты выйдешь, я приду к тебе лично".

"Ты все еще можешь забрать Чжао Ушуана отсюда? "Хахаха....." Софора не могла не посмеяться вслух.

Бряк! Бряк! Бум...............................

За дверью внезапно раздался звук аккуратно выровненных шагов, голос, который несет в себе свои шокирующие атрибуты!

Есть только один тип людей, которые бы так бегали, и это военные.

Бряк! Бряк! Именно под звук этого ошеломляющего земного шара один солдат пробил себе путь в приемную. Один за другим, с заряженным пистолетом и без выражения лица. Никто не кричал, чтобы кто-то убрался с дороги, но все они упали в унисон.

Все были ошеломлены и ошеломлены внезапностью этих солдат.

Смех Софоры Кебинг остановился, и он боялся, что именно он больше всего хочет знать, что происходит, но как бы он ни пытался догадаться, он не мог догадаться.

"Внимание!" Офицер, возглавлявший группу, закричал.

Бряк!

Сотни военнослужащих мгновенно встали, и очередь протянулась от зала приемов до дверей.

Офицер отдал еще один приказ: "Направо - поворот"!

Папа!

Под звук стука каблука все солдаты повернулись вправо, и тут же родился проход, состоящий из мужчин и оружия.

Старик в военной форме вошел в дверь, цветущие белые волосы, слегка старые, может быть построен сильным, ходить с ветреной походкой, лицо национального характера полна военного величия.

Динь Йе здесь.

"Какой ублюдок дал доктору Нингу наручники!" Это были первые слова Дин Йе, когда он вошел в приемную, и при виде наручников Нин Тао на его руках огонь буквально вот-вот вспыхнет из его двух глаз.

Именно эта вступительная фраза разбила сердце Сэмюэля Кебинга.

"Развяжи меня!" Динь закричал: "Иначе я с ним не покончу"!

Одно лицо офицера, приказавшего надеть наручники на Нин Тао, давно потеряло цвет крови, а рев Дин Йе заставил его ноги ослабеть. Несмотря на то, что в этом районе он занимал определенную официальную должность в полицейском участке, он был просто слаб к пыли перед таким генералом, как Динь Йе!

"Глухой?" Это все еще был рев Динь Йе, яростный.

"Быстро! Да ладно! Снимите наручники!" Офицер, возглавлявший команду, запаниковал.

Полицейский, который только что надевал наручники на Нинга Тао, запаниковал и перебежал, чтобы открыть ему наручники, его руки дрожали в процессе их разблокирования.

Дин Йе сделал большой шаг на сторону Нин Тао и посмотрел на офицера, держащего наручники, офицер даже не осмелился посмотреть на Дин Йе лицом, опустив голову и отбросив назад.

В следующую секунду на лице Динга появилась улыбка: "Доктор Нинг, вы в порядке?"

Нин Тао потер запястье и с улыбкой сказал: "Я в порядке, спасибо старому господину".

Динь нахмурился: "Семья, что ты со мной делаешь?"

Слова, очевидно, принес Цзян Хао, Нин Тао знал в своем сердце, но он не был хорош в объяснении чего-либо.

В этот момент солдаты Софоры тихо отступили.

Но, не дожидаясь, пока он сделает еще два шага назад, Нин Тао вдруг переместился и схватил его за руку одной рукой. Рука Нин Тао была наполнена духовной энергией, а ладонь Хуай Кэ Бин мгновенно преобразилась от щепотки!

На лице Софоры Кепинг появился болезненный взгляд, но он был упрямым, скрипел зубами и не кричал.

Многие люди видели эту сцену, но даже если бы видели, кто бы заступился за Самуэля Кебира? Или, кто может чувствовать себя несправедливым по отношению к таким людям, как Софокл?

Мир всегда был миром слабых и сильных. Причина, по которой обычные люди могут жить в мире, заключается в том, что их защищает могущественное государство, могущественный народ.

Нинг Тао поднес голову к уху Софоры Кебинг и прошептал: "Ты помнишь, что я сказал раньше? Ты сам встанешь на колени за Ушуан, или я помогу тебе?"

Гоа Кебин сделал глубокий вдох и попытался успокоить свои эмоции, прежде чем говорить: "Я потерял глаза, как человек Чжао Ушуан может смотреть на обычного врача? Но что с того? Все говорит о доказательствах, и если у вас есть доказательства, подайте на меня в суд. Не забывайте, что мы, семья Хуай, не из тех людей, которые могут наступить на любого, кто захочет, лучше не делать из этого проблему".

Нин Тао сказал: "Ушуанг, ты заходи".

Чжао Ушуан была фактически ошеломлена прибытием этой группы солдат, она услышала, как Нин Тао позвонил ей до того, как она отступила и перешла на сторону Нин Тао, но она не знала, зачем Нин Тао позвал ее к себе.

Нин Тао снова подошел к уху Хуай Кэ Бина и повторил то, что только что сказал: "Ты сам встанешь на колени за Ушуан, или я помогу тебе?".

Сэмюэль Кебинг хрюкнул холодно и просто закрыл глаза, как будто ему было лень заботиться. Он, казалось, предсказал, что Нин Тао не посмеет зайти слишком далеко, и эти солдаты тоже не посмеют зайти слишком далеко. Его итогом осталась его семья, и семья Хокуто Самуэль также обладала огромным количеством энергии!

"Хорошо". Всего двумя словами Нинг Тао отпустил руку Сэмюэля Кебинга.

Холодная улыбка появилась из угла рта Сэмюэля Кебинга.

Нинг Тао сказал: "Старый хозяин, можешь ли ты позволить своим людям выстоять в кругу?"

Динг понял ситуацию и последовал: "Заблокируй это место!".

Десятки солдат в зале сразу же изменили строй колонны, и в считанные секунды, окружили Нин Тао, Софокэ солдат, это я и Дин Йе. Десятки солдат, высота которых обычно составляла один метр семь или около того, образовали круглую стену, блокирующую вид людей снаружи.

Нин Тао подошел к Дин Йе: "Старый хозяин, можешь одолжить мне пистолет?"

Динг с удивлением узнал: "Что ты собираешься делать?"

Нинг Тао сказал: "Скоро ты узнаешь, что одолжишь мне одну, я не буду шутить".

Динь Йе вытащил пистолет из кобуры и протянул его руке Нин Тао, затем подошёл к уху Нин Тао и сказал: "Мальчик, не шути с этим пистолетом........."

Нин Тао засмеялся и отступил, не дожидаясь, пока Дин Йе закончит предложение. Повернувшись, он вдруг схватил пистолет и засунул его в руку Сэмюэлю Кебингу.

Вдруг в его руке появился лишний кусок холода, и солдат Софоры Кег, который держал холодную позу с закрытыми глазами, яростно открыл глаза и с первого взгляда увидел пистолет в руках. Он вдруг испугался и захотел отпустить пистолет, но рука Нин Тао держала его правую руку так смертельно, что он не мог отпустить его и не мог выбросить!

"Хватай пистолет!" Нинг Тао выпустил внезапный рев.

Ничего себе! Десятки орудий были внезапно подняты, и в одно мгновение они были нацелены на солдат Goaik и Нин Тао в центре круга.

"Брось пистолет! Или стреляй!" Офицер, возглавлявший группу, отругался.

Ты не можешь взять пистолет генерала, но ты даже не можешь взять его тело, если в него стреляли!

"Защитите генерала!" Нинг Тао выпустил глоток и поставил ногу на изгиб ноги Сэмюэля Кебинга.

С трепетом, Хуай Кебин упал на колени, столкнувшись с тем самым Чжао Wushuang, который был так глубоко ранен им!

Если ты хочешь встать на колени, ты должен встать на колени!

Нин Тао не мог не заставить Софору Ке Бин встать на колени перед Чжао Ушуаном, а мимоходом передал Дин Е обвинение в аресте Софоры Ке Бин - захват оружия!

"Арестуйте его!" Где Дин Йе не понял намерений Нин Тао и немедленно отдал приказ.

Несколько солдат бросились и прижали Софору к земле, и офицер смог надавить на правую руку Софоры, которая держала пистолет, чтобы не дать ему отпустить его.

В человеческой стене была обнаружена зияющая дыра, и люди снаружи видели, как солдат Софоры, схватившись за пистолет, был прижат к земле несколькими братьями-солдатами.

"Возьми его с собой!" Динь Йе с видом гнева сказал: "Как этот парень посмел схватить мой пистолет, ты хочешь убить меня, давай!"

"Уберите его!" Динг отдал приказ.

Два воина набросились на солдат Самока и тут же тащили их.

"Я был обманут!

Ответственный офицер вытащил носовой платок и осторожно взял пистолет, который схватил Самок, не дотронувшись до ручки, видимо, чтобы "защитить" отпечатки пальцев Самока.

Динь Йе вытащил Нин Тао в сторону, "Ты, отродье, как ты смеешь наставлять на меня пистолет? Ты не боишься сойти с рельсов!"

Нинг Тао засмеялся: "Не похоже, что в пистолете есть пули, как он выстрелил?"

Динь на мгновение замер: "Откуда ты знаешь, что у меня нет пуль в пистолете?"

Мало того, что в пистолете Дин Йе не было пуль, у этих солдат тоже не было пуль в пистолете, Нин Тао нюхал эту тайну носом, только из его рта был другой ответ: "Хм, я догадался".

Чжао Ушуан подошел: "Брат Нин, мы.......".

Раньше, минуту назад, перешёл называть Нин Тао "братом", теперь он стал "Братом Нин". Но не искреннее прикосновение обесценило его, а ощущение, что это неправильно. Нет никаких кровных связей, так зачем называть меня братом?

Динь Йе уставился прямо на Чжао Ушуана, "Кто это?"

"Добрый генерал, меня зовут....... Чжао Ушуан, я друг Большого Брата Нинга". Почему-то Чжао Ушуан всегда чувствовал, что глаза этого генерала были немного недобрыми, что делало ее необъяснимо слабой.

Не дожидаясь выступления Нин Тао, Дин Йе взял Нин Тао за руку и ушёл: "А теперь возвращайся в горный город, чтобы найти Цзян Хао, не беги на север, если там ничего нет".

Нин Тао ответил, зная, что Дин Йе просит его избегать ветра. Он хотел пойти и попрощаться с Чжао Ушуань и Фань Хуаджу, но Динь Йе явно не хотел давать ему этот шанс и взял его за руку и пошел быстрее.

"Я приду к тебе". Чжао Ушуан посмотрел на спину Нин Тао и сказал, что только этот голос можно было услышать в одиночку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0076 Глава "Язык Зеленого погони**

0076 Глава Аэропорт языковой столицы Цин Чейсинга.

"Я просто провожу тебя сюда". Конвой Динг припарковал свою машину на скоростной полосе, потому что у нее был военный номерной знак и ни одна полиция аэропорта не приехала, чтобы уговорить его уехать.

На пассажирском сиденье Нинг Тао горько смеялся: "Что за спешка отправить меня обратно в Маунтин Сити?".

Дин Конджун выглядел серьезно: "Это потому, что вы не знаете семью Луаи из Северной Столицы, есть кто-то, кто стоит за семьей Луаи, и я думаю, что кто-то скоро придет к двери, чтобы лоббировать". Есть большая вероятность того, что мой отец заключит сделку с семьей Софоры, чтобы защитить вас, чтобы семья Софоры отказалась от мести вам, а затем отпустила народ на нашу сторону".

"Он схватил пистолет, это преступление, вы не преследуете его?" Нинг Тао сказал.

Дин Конгджун сказал: "Ты лучше меня знаешь, что все это значит, и ты должен верить, что те, кто присутствует, будут свидетельствовать за солдат Софок, и эти люди очень влиятельные люди в обществе, и давление только общественного мнения не является чем-то, что мы можем вынести".

Сердце Нин Тао не в нужном месте, но он также понимает боль семьи Дин, и это уже окончательная помощь, так кто же он такой, чтобы что сказать?

Дин Конджун вздохнул: "Я знаю, что ты не будешь доволен этим результатом, но........."

Нин Тао улыбнулся: "Мне нечем недовольствоваться, хотя мне немного жаль, я могу понять ваши трудности, и я могу принять такой результат". Ладно, я вернусь в укрытие".

Дин Кон Чжун сказал: "Хорошо, что ты понимаешь, и ты действительно, для звезды, стоит ли это того? Хао был уверен, что знает об этом, и она бы разозлилась. Ты хорошо ее уговариваешь, и она тебя простит".

Нинг Тао был немного немой, он что-то сделал? Нет, но каким-то образом он все равно кивнул.

Дин Конгджун похлопал Нин Тао по плечу: "Мужчины, день без свадьбы - это день, который нужно провести, я понимаю, ты играешь сцену - это ерунда, но если тебе жаль нашу семью - это нормально, я тороплюсь с тобой".

Нинг Тао, ".........."

"Заходите, возьмите посадочный талон, я тоже должен вернуться". Динг сказал.

"Увидимся позже, брат Субжун". Нин Тао также похлопал Дин Конгджуна по плечу, затем вышел из машины и вошел в аэропорт.

Вскоре после того, как Дин уехал от военных, Нин Тао снова вышел из аэропорта, позвонил в капельницу и направился прямо в Черный Коттедж.

Также было совершенно понятно, что семья Дин по каким-то причинам не пойдет на войну с семьей Самуэль. Однако, что касается его понимания таких людей, как Гуай Кебинг, даже если бы семья Динг заключила соглашение с семьей Гуай, Гуай Кебингу было бы нелегко. Гоа Кебинг определенно не позволил бы ему и Чжао Ушуану слезть с крючка, вместо того, чтобы быть в пассивном положении, лучше провести подготовительные работы на ранней стадии.

На самом деле, он вообще не собирался отпускать Софору Бинг. Дингу лучше выбраться из этого, он может сделать это со свободными руками!

ДДТ Нин Тао - очень обычный автомобиль, который нельзя сравнить с Barbossa G500 Бай Цзина. Проехав Черный коттедж, Нин Тао остановил водителя в конце бетонной дороги и пошел по направлению к "территории" Бай Цзин и Цин Чжуй. Когда никого не было рядом, Нинг Тао снова перешел на пешую прогулку и бег, быстрее, чем внедорожное состояние Barbossa G500, и до этого водопада не потребовалось много времени.

Шелковистая аура поднялась из-под бассейна, но не была сильной. Но даже при таком уровне ауры, в глазах этих мастеров фэн-шуй, это определенно было сокровище фэн-шуй, которое только императорская семья могла похоронить здесь. Умение этих мастеров фэн-шуй исследовать сокровищницы фэн-шуй было сложным, но для него это было одно и то же.

Вокруг водопада царила тишина, и маленький водопад рухнул со скалы, грохотом врезавшись в водопад, одна волна за другой прорываясь через прозрачный бассейн, но не переполняясь.

Нинг Тао остановился на своем пути у водопоя и посмотрел на то место, куда направляется. Древняя усадьба исчезла, и в его поле зрения оказалась пустошь, полная сорняков и камней, а также несколько древних гробниц. Он не был удивлен ситуацией, потому что накануне вечером Бай Цзин использовал для него заклинания или демоны, и сделал такую древнюю усадьбу из воздуха, и я боюсь, что он заберет ее, как только уйдет. Теперь, когда ресурсы выращивания были драгоценны, было нелегко доработать те волшебное оружие, и использование их один раз будет также потреблять духовную энергию, которая была такой же, как использование их один раз меньше, как она может использовать их все время?

К тому времени, как он приехал сюда, Нин Тао не торопился, он выбрал половую ногу и сел, а затем запустил Элементарную Входную Культивирующую Технику. Изначально у него была идея предложить свою духовную энергию из аэропорта, но когда он прошел мимо и увидел клочья духовной энергии, выходящие из-под воды, у него появилась идея проверить, можно ли настроить его особую духовную энергию с помощью духовной энергии.

Результаты вышли очень быстро, и было просто невозможно использовать метод Элементарного Вводного Культивирования, данный Добрым и Злым Триподом с Небесами и Землей Рейки, для культивирования духовной силы. Когда он практиковал с Ци добра и зла в клинике, он мог ясно чувствовать усиление своей духовной силы, но с Небесами и Землей Духовный Ци не мог чувствовать усиление своей духовной силы наполовину.

Этот результат его не удивил, он родился посредником между добром и злом, через две тысячи лет после того, как родился таким. Он не нуждался в небесной и земной ауре, а просто подстраивал ее под добрую и злую ауру, исходящую от добрых помыслов, заслуг и злых помыслов и грехов. Это предложение, до которого не может дотянуться ни один другой практикующий врач или демон, и именно по этой причине он добился больших успехов, несмотря на короткое время, проведенное в профессии. Если бы вы были обычным культиватором, боюсь, что без нескольких сотен лет невозможно было бы достичь его нынешнего уровня.

После духовной практики force俢 Нин Тао отправился прямо к двери дома Бай Цзина и Цин Чжуй.

На самом деле это была пещера, полная бесплодной травы и виноградных лоз.

Нин Тао вошел внутрь, и, пройдя некоторое расстояние, увидел деревянную дверь, сделанную из золотого шелкового нана дерева, и встал в стену пещеры. Он остановился перед дверью и протянул руку и постучал.

Прошло несколько секунд, прежде чем голос Цинь Чжоу вышел из двери, с намеком на волнение: "Доктор Нин, пожалуйста, входите".

Нин Тао протянул руку помощи, открыл дверь и вошел, но в сердце задался вопросом, откуда Цинь Чжуй знал, что это он.

Комната наполнена золотой проволокой, целебным ароматом комнаты, полной золотой проволоки, и запахом зеленого чекана, аурой чистой воды, смешанной с ароматом тела таинственного фактора. Запах имеет очень сильную соблазнительную силу, Нин Тао вдыхал не один раз, но на этот раз, как только он вошел в дом, запах, исходящий от руки Цин Чжуй, он не мог не производить немного глупого желания в своем сердце.

Цинь Чжуй все еще лежал на большой кровати, глядя на Нин Тао с головой сбоку, его Линь Daiyu стиле мягкое лицо, полное радостных выражений. На ней не было одеяла, только одеяло кондиционера, но это одеяло не покрывало ее раны. Итак, Нинг Тао, которая вошла, не только увидела ее, но и увидела прекрасный вид на снежную равнину, дразнящую до глубины души.

Цинь Чжуй сказал: "Я не могу закрыть свои раны, так что разоблачение поможет мне быстрее восстановиться".

"Этот, лучше прикрой, ты покажешь его снова, пока меня не будет." Нинг Тао сказала, как она могла говорить с таким разоблаченным человеком, и он беспокоился, что он совершит преступление.

Шуршащий звук доносился сзади, а затем голос Цинь Чжоу снова "Ну".

Только тогда Нин Тао повернулся, Цинь Чжоу уже слегка опустил одеяло кондиционера, прикрыв ключевую часть, но пара белых красивых ног все еще были в воздухе. Но он не может просить об этом, это было бы слишком натянуто.

"Это, как ты узнал, что это я?" Нинг Тао подошел к кровати и открыл разговор между ними.

Цинь Чжоу на мгновение задумалась, открыла свой вишневый ротик в Нин Тао, а потом выплюнула один язык. Ее язык маленький, шелковистый и длинный. Когда она перестала высунуть язык, язык, который высовывался из губ Сакуры, был как минимум в два раза больше обычного человеческого языка, и она могла легко лизать его языком в нос.

Ее действия и ее выражение в этот момент заставили Нин Тао страдать определенным количеством "больно", он сказал неловко: "Что ты делаешь, плюя языком"?

Цинь Чжоу пошевелил языком несколько раз, несравненно проворный.

Нин Тао был в растерянности для слов, она все еще была только больно, когда она медленно протянул руку только сейчас, теперь это движение было немного покалывание, он, казалось, был отравлен чем-то и, очевидно, был опухшим.

К счастью, Цинь Чжоу снова сжала язык и сказала: "Разве ты не спросила меня, почему я знаю, что это ты пришла?". Меня вырвало языком, когда ты постучал в дверь и понял, что это ты".

Нинг Тао был ошарашен: "Твой язык - детектор, да?"

Цинь Чжуй мешал губам и улыбался: "Наши языки - наш истинный нос, почти такой же чувствительный, как нос у собаки". Фактор запаха, который ты источаешь в воздухе, я возьму немного на язык, чтобы узнать".

Язык змеи так же чувствителен, как и нос собаки, и это ответ. Когда дело доходит до носа собаки, Нинг Тао хорошо это знает и понимает в глубине души. Однако существует разрыв между языком Циньчжоу и его носом в его ароматном состоянии, который может чувствовать запах, исходящий от больных органов, и даже "расщеплять" материальное содержание предмета, которого язык Циньчжоу явно не может достигнуть.

"Это запах, или можно сказать, что он нюхает, а не ест." Я не знаю, почему, после получения ответа, первой реакцией Нин Тао было исправление ошибки Цинь Чжоу в формулировке.

"Он ест, потому что я пользуюсь языком". Цинь Чжуй поправил спину.

Нинг Тао пожал плечами: "Ладно, давай не будем говорить о твоем языке, на этот раз я здесь, чтобы попрощаться с тобой".

Бледный цвет лица Цинь Чжуя внезапно стал темным, а еще он немного волновался: "Куда ты идешь? Как я приду к тебе, когда поправлюсь?"

Нин Тао передвинул прикроватный столик, затем укусил палец и с помощью окровавленного пальца нарисовал на стене за прикроватным столиком узор в виде кровавого замка.

Цинь Чжоу любопытно посмотрел на Нин Тао: "Что ты делаешь?"

Нин Тао сказал: "Когда ты поправишься, позвони мне в эту комнату, и я заеду за тобой". Но помни, ты не можешь рассказать ни одного секрета об этом шаблоне, включая твою сестру, не так ли?"

Цинь Чжоу на мгновение замолчал, а потом кивнул, ''Хм, я тебе обещаю. Я твой змеиный раб, сестра - нет, и я удовлетворяю любую твою просьбу, и я буду хранить любую тайну от тебя".

В углу рта Нин Тао появился намек на улыбку: "Это хорошо, теперь я воспользуюсь своей Духовной Силой, чтобы исцелить тебя еще немного, а потом дам тебе бальзам красоты, он избавит тебя от шрамов". Нинг Тао сказал.

"Да, я беспокоился о шрамах". Цинь Чжуй сзади и не мог дождаться, когда поднимет только что прикрытое одеяло кондиционера, похоже, что он позволил господину исцелиться.

Нин Тао открыл небольшой сундук лекарства и вытащил бутылку бальзама красоты, упав несколько капель на недавно заживший шрам, а затем сделал глубокий вдох, ее выражение серьезно, как она протянула руку к своей демонической кости .....

Почти через полчаса Нин Тао закончил лечение и, собрав свои вещи, сразу же воспользовался ключом от клиники, чтобы открыть кровеносный замок.

Темная, как чернила, дверь удобства таинственно появилась на стене.

"Этот..........................................................................................................................................." Цинь Чжуй выглядел в ужасе.

"Я вернусь и вспомню, что я тебе говорил." Нинг Тао сказал.

Цинь Чжоу подсознательно кивнул.

Нин Тао носил маленький сундук с лекарствами в дверь удобства, а через две секунды дверь исчезла.

Но Цинь Чжоу всё ещё смотрел на стену и не двигался ни на секунду.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0077 Тонкий первичный рецепт Дэн**

0077 Головной бутик Junior Prescription Дэн Поздно ночью, на Гарден-стрит нет ни одного фонаря.

В клинике за пределами Небес, Нинг Тао переживал очень важную вещь.

Возвращаясь из комнаты Цинь Чжоу в Небесную внешнюю клинику, он оставил позади все недавние события и подготовился усовершенствовать Первоначальный рецепт Дана. С его жизнью на кону, собрав все травы и материалы, у него не было причин для задержки больше.

Он вывез все лекарственные травы и материалы и обработал влагу и примеси тан огнем один за другим. Этой технике он научился у "Дан Дао", первого шага, из книги безымянных врачей. На втором этапе измельчают все ингредиенты, измельчают их в порошок с помощью каменного раствора, и, наконец, порошок концентрируется вместе с Пламенем Дан и Мэй Сян Дин.

После этих двух этапов остается большая куча трав и материалов с маленькой кучей кристаллического порошка, как будто он измельчается из кристалла. После этого шага, третий шаг - "Дэн Бланк". Нинг Тао порезал запястье и капал кровью на "Порошок Дана", затем разделил пропитанный кровью "Порошок Дана" на двадцать одну порцию в соответствии с весом основного рецепта Дана, и скрутил каждую порцию в форму таблетки. Когда эта часть завершена, это лучший шаг к рафинированию алхимии, что также является самым важным и трудным шагом.

Это "Четыре шага к алхимии" Медицинской книги Doe "Дао Дан", удаление примесей, измельчение, рафинирование, концентрация и алхимия. Это кажется простым, но на самом деле это не так, в этом мире, кроме Чэнь Пиндао, только Нин Тао может усовершенствовать специальное лекарство Небесных клиник, потому что усовершенствование основного рецепта Дана требует крови и особой духовной силы природного посредника добра и зла, и эти два условия не могут быть выполнены другими.

Двадцать один "Дэн Блангс" был упакован в красивый кастрюлю с ладаном, каждый из которых, как кровавый агат, был кристально чистым и излучал таинственный аромат.

Нин Тао скрестил ноги и сел рядом с кастрюлей с благовониями красоты, как взволнованный, так и взволнованный в сердце: "Основной рецепт дана, оставленный Ченом Пингдао, бронзовый, эта моя бланка дана кровавого цвета, я не знаю, будет ли это тот бронзовый цвет, когда он изысканный, если он не удастся, или если он изысканный неправильно, то будет много неприятностей..................".

Успокоив ненадолго свою нервозность, Нин Тао выпустил Огонь Дана и положил свои ладони на Трипод Мэй Сянсян, чтобы начать первое в своей жизни очищение Дана.

жужжание................

Звучал Мэй Сян Дин, звук был загадочным и священным, как будто это древний язык из другого мира.

Бряк!

Черно-белое пламя дана поднялось, и двадцать один дана проглотил пламя дана и больше не было видно.

Странный целебный аромат, просачивающийся из Mei Xiang Ding, аромат, который был настолько освежающим, что мог заставить душу поселиться.

Примерно через полчаса дрожала Мэй Сян Дин, и сразу же после этого погас пламя Дан.

Когда рафинирование закончилось, Нин Тао нервно бросил глаза в Мэй Сян Дин.

Двадцать таблеток лежали тихо в американском кастрюле для благовоний, каждая была круглой и нефритовой, кристально чистой, как бусина, вырезанная из халцедона, но с кровью на поверхности. На самом деле они совсем не похожи на таблетки, а на произведения искусства, выполненные мастером. На самом деле, если бы эти двадцать одна таблетка была нанизана на бусы и носилась на шее какой-нибудь женщины, можно было бы определенно подумать, что это шнурок ониксовых ожерелий, которые стоят целое состояние.

Нин Тао был слегка ошарашен, Дэн Первичного Рецепта, который оставил Чен Пинг Дао, был бронзового цвета, и его запах нигде не ощущался рядом с благовониями, которые он изысканно рафинировал. Но то, что он произвел, было халцедонизированной "жемчужиной", с резким ароматом.

Никто не мог сказать ему этот ответ, но у него была возможность решить проблему.

Нин Тао взял бамбуковый набросок бухгалтерской книги, открыл его и вылил двадцать один основной рецепт дана на бамбуковый набросок бухгалтерской книги.

Это "признание".

Владелец клиники Тяньвай должен использовать бамбуковую книгу, чтобы "идентифицировать" рецепт Дэна после того, как он будет выписан, точно так же, как и аптека в больнице должна зарегистрировать лекарство. Какие лекарства исчезли, а какие еще доступны, врачи в больнице могут посмотреть через внутреннюю систему больницы, которая также предназначена для того, чтобы врачам было проще смотреть рецепты и аптеки для выдачи лекарств. К тому же, бамбуковая книга - это, в некотором роде, "внутренняя система" клиники. Поэтому изысканная медицина должна быть использована для "узнавания" Дана.

Если это первичный рецепт Дэна, вы можете сказать, если это первичный рецепт Дэна, просто узнав его в бамбуковой тетради.

Через несколько секунд почерк появился на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: мелкий первичный рецепт Дэна.

Нин Тао замер на месте, его первый раз, чтобы уточнить первичный рецепт Дан по бухгалтерской книге бамбука коротко увенчанный названием "хорошо", в то время как Чен Пингдао настолько мощные практики уточняют первичный рецепт Дан даже не имеет названия, как это?

Тогда на бамбуковой книге появился еще один отрывок: лихорадочный, самовосстанавливающийся для тех, у кого сильные ожоги и кожные заболевания.

Прочитав это, Нин Тао вдруг пришел в себя, это было не так высоко его алхимический талант, но то, что линька белой змеи, которую он использовал, была линька белой змеи демона змеи, и Чен Пиндао, очевидно, не получил в руки этой драгоценной травы. Однако, даже если бы мы смогли заставить Чена Пингдао сделать это, боюсь, нам бы это не было интересно, потому что это была бы "глазурь на торте" для лечебного механизма клиники, который совсем не нужен. Клиника Тяньтянь не похожа на сгоревшую больницу, а для такого рода бутикового первичного рецепта не так уж и много практического применения Дэна.

Тем не менее, этот пункт дал Нин Тао большое просветление, тот же рецепт, качество используемых трав не то же самое, и эликсир утонченный не будет тем же самым. Он не мог не задаться вопросом, если бы все травы, которые он получал из рук Белой Змеи, были использованы, какова была бы оценка первичного рецепта Дэна, который он сделал?

Но даже если подумать, невозможно найти столько отличных трав, и даже если вы сможете их найти, вы учтете стоимость, а не доработаете их.

Нин Тао упаковала двадцать один прекрасный первичный рецепт дана в маленький фарфоровый флакон и положила его в маленькую коробку с лекарствами. Двадцать один датчанин Первичного Рецепта упал в бутылку, и, расслабившись, он теперь имел в общей сложности двадцать три датчанина Первичного Рецепта, которых ему хватило на некоторое время, и ему больше не нужно было придираться к тем пациентам, у которых были великие заслуги или великие злые помыслы и грехи.

Как только человек расслабился и усталость от чрезмерного напряжения духовной энергией ударила по нему, Нинг Тао упал на землю и заснул.

Через несколько часов Нин Тао появился в небольшой закусочной и заказал миску говяжьей и рисовой лапши и две булочки. После завтрака он снова прогуливался по улицам, неся с собой путешествующий лечебный брезент. В настоящее время он не работает врачом, чтобы заработать деньги, и у него на счету более трех миллионов. Причина, по которой он до сих пор путешествует по улицам со своим брезентом, просто ищет пациентов с "медицинской платой".

В этом месяце арендная плата за клинику Skyway составляет 300 баллов за добро и зло, но его баланс составляет всего несколько десятков баллов, чего просто не хватает. Если и было какое-то давление на него в этом месяце, то это была доброжелательная арендная плата, и предстоящая встреча с тем таинственным культиватором или демоном.

Гуляя по улицам, всегда были люди, смотрящие на Нин Тао странными глазами, и даже люди бормотали, что он лжец или что-то вроде того, но ему было все равно. Единственное, что сделало его депрессивным было то, что, как и его последний опыт практической медицины на улице, никто не взял на себя инициативу, чтобы попросить его обратиться к врачу или что-то через полдня прошло.

В полдень Нинг Тао сел на цветочный стол у улицы, чтобы отдохнуть. Какое-то время он смотрел на свой телефон, и оказалось, что никакого сообщения о клубе "Северное метро" вообще не поступало. Он задумался об этом на мгновение и не удивился такой ситуации. Не имело значения, будет ли это семья Нинг или семья Софора блокировать новости, и с энергией этих двух семей, особенно семьи Софоры, контролирующей шоу-бизнес, было не трудно заблокировать новости.

В это время за цветочным столом сели мужчина и женщина средних лет, и они оказались парой из деревни, просто одетыми и не очень чистыми. Особенно обувь мужчины, которые были старые зеленые ботинки Liberty, один с разорванным отверстием в верхней, через которое можно было увидеть его носок без носков, как поношенный, как это было поношенным.

Мужчина вытащил тесто из грязного, плетеного мешка и вручил его женщине рядом с ним: "Саффин, ты ешь".

Его выражение было усталым, а голос выглядел усталым.

Женщина отодвинула тесто: "Мальчик его отец, ты ешь, я не голоден".

"Мы выходили вчера днем, а ты уже съел ножку, и я не верю, что ты не голоден". Ты возьми, а я принесу тебе воды." Человек сказал и встал.

Женщина немного разозлилась: "Ты мужчина, если я скажу, что не голоден, я дам тебе есть то, что ты хочешь, если ты голоден, кто будет работать в земле, а ребенок все еще в городе, откуда будет плата за обучение?".

Мужчины тоже разозлились: "Как ты можешь ходить голодным, когда болеешь? Твоему организму нужно питание, как ты можешь его не есть?"

Нин Тао услышал кислинку в своем сердце, а затем он пробудил глаза и нос до состояния глядя и нюхая, глядя на женщину, наблюдая за ее предыдущим погодным полем, нюхая ее запах.

Настроение женщины немного выходит из-под контроля: "больной, больной, больной, весь день я говорю, что я болен, что я не болен, что доктор - лжец, хочет, чтобы меня госпитализировали на операцию, более 10 000 медицинских расходов ах, где мы можем это взять? Ребенок всего лишь первокурсник и должен оплачивать несколько тысяч в год и расходы на проживание...".

"Увы!" Человек отдохнул, присел на землю, остриг голову, и из углов его глаз вытекли слезы.

Человеческие слезы не слегка щелкают, только не тогда, когда ему грустно. Жена больна, нет денег на лечение, а ребенок в колледже, нет денег на оплату обучения, эти две большие горы, будет этот горький человек бездыханный.

"Ты встанешь и съешь пирог, не плачь, народные парни будут смеяться над нами". Женщина протянула руку и остановила приседающего мужчину.

Нинг Тао встал, подошел к паре и нежным голосом сказал: "Тетя, дядя, я человек, который случайно услышал ваш разговор и так хорошо знал. Как насчет этого, тетя, как насчет того, что я буду обращаться с тобой бесплатно?"

Пара случайно посмотрела друг на друга, и взгляд недоверия пересекся с обоими их лицами.

Есть ли в наши дни врачи, которые лечат людей бесплатно?

Человек протянул руку и вытер слезы с углов глаз, осторожно сказав: "Молодой человек, мы оба со старых гор, мы принесли несколько сотен долларов и все это потратили в больнице, у нас осталось всего дюжина или около того, если вы что-то замышляете, советую вам пойти и найти кого-нибудь другого, не тратьте на нас свой ум и мир".

Женщина потянулась за рукавом своего мужчины, как бы намекая на то, что ее мужчина не должен повторять таких вещей, но ее мужчина упрямо их произнес.

Нин Тао, однако, не принял это близко к сердцу и сказал с улыбкой: "Тетушка, у тебя сломана печень, врач сказал, что только за операцию она будет стоить более 10 000 долларов, а кроме того, существует большая плата за госпитализацию и лекарства". Я могу вылечить тебя, мне не нужны твои деньги, наоборот, я дам тебе сто тысяч долларов".

Пара застыла на месте.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0078 Глава I - твоя награда.**

0078 Глава I - ваша хорошая выплата Нинг Тао ждал ответа пары, но больная женщина оттянула своего мужчину в сторону и пробормотала.

"Мальчик его отец, ты говоришь, что мальчик - лжец?" Женщина выглядит взволнованной.

Человек украл взгляд на Нин Тао, который стоял в стороне и ждал, и намеренно понизил голос: "Держите свой голос тише, не позволяйте ему услышать вас".

"О". Женщина ответила ударом.

Человек добавил: "Я не вижу, что это жулик, у нас нет денег, из чего он может нас обмануть? Я чувствую себя дураком для него....."

Разговор пары Нинг Тао на самом деле услышал, но услышав, как мужчина сказал, что он "глупый", он не чувствовал себя неловко в сердце, а просто ласково улыбнулся и принял это открыто.

В этой стране много таких бедных людей, как эта пара, которые не имеют ни навыков, ни связей с работой кормильца, и живут на ежедневной основе, но если они достаточно здоровы, чтобы выжить, болезнь может разорвать бедную семью на части. Как естественный посредник между добром и злом, владелец клиники, его естественный долг - лечить больных и спасать людей, а также его работа - наказывать зло и продвигать добро.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао достал телефон и посмотрел на него, это был Цзян Хао, он ответил на звонок: "Цзян Хао, это я, здравствуй".

"Я совсем не хорош". Голос Цзян Хао вышел из телефона.

Нинг Тао сказал с беспокойством: "Что с тобой? Это что-то, что происходит, или это физический дискомфорт?"

"Брат Кон Чжун звонил мне, и я только что узнал, что ты вломился в такую большую партию для Чжао Ушуана, и ты вернулся вчера вечером, почему ты не позвонил мне, чтобы забрать самолет"? Голос Цзян Хао запел от неудовольствия.

У Нинг Тао были головные боли: "Слишком поздно, боюсь, я побеспокою тебя".

"Так что за дела с Чжао Ушуаном?"

Нинг Тао улыбнулась: "Все в прошлом, только не спрашивай".

"Никаких вопросов, боюсь, вы мне не позвоните, если я вам не позвоню?"

Нинг Тао, ".........."

"Где ты сейчас, я заберу тебя и пообедаю вместе." Тон Цзян Хао изменился.

Нин Тао посмотрел на горькую пару, которая еще бормотала, а потом сказал: "У меня еще один пациент, обед - это не вариант, как насчет этого, давайте вместе поужинаем вечером, я угощу вас хорошим".

"Ну, тогда увидимся вечером." Цзян Хао последовал и добавил: "Но прежде всего, я не буду есть в приюте "Солнечный свет". В последний раз, когда ты сказал пригласить меня на ужин, это закончилось тем, что я попал в приют "Саншайн", и я съел ту девушку по имени Суя с полным лицом".

Нинг Тао неловко улыбнулась, "Ха".

"У тебя еще хватает смелости смеяться?"

"Тогда все, звоните вечером". Нинг Тао повесил трубку.

Горькая пара подошла.

Человек колебался, набрался смелости и сказал: "Мальчик, ты говоришь, что ты врач, ты можешь это доказать?".

Нинг Тао улыбнулась: "Конечно, без проблем". Он положил маленькую аптечку на цветочный стол, открыл её, достал изнутри бамбуковый набросок бухгалтерской книги и передал её женщине: "Тётя, пожалуйста, подержи её для меня, я найду бумаги для дяди".

Женщина тоже мало что об этом подумала и протянула руку помощи, чтобы взять бамбуковый набросок из бухгалтерской книги.

Нин Тао вытащил квалификационную карточку практикующего врача из маленького сундучка с лекарствами и вручил ее мужчине.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Дядя, это квалификация врача, поверь мне, я не буду тебе врать". Вот что я тебе скажу, если ты мне не веришь, я пойду в банк и сниму деньги, я возьму сто тысяч, а ты возьми их, и тогда мы поговорим о лекарстве, хорошо?"

"Нет, нет, нет." Женщина поспешно сказала: "Ты лечишь меня, мы должны давать тебе деньги, как мы можем хотеть твои деньги?". Я вижу, что вы, парень, добрый добрый человек, и мы вам доверяем, только... у нас только двенадцать долларов, так что вот в чем дело, давайте дадим вам двенадцать долларов, как насчет того, чтобы вы показали мне болезнь?"

Нинг Тао сказал: "Я не могу взять ваши деньги, ребята...."

Но прежде чем он смог закончить предложение, женщина сказала: "Если ты не возьмешь наши деньги, я тебя не увижу".

Нин Тао горько улыбнулся: "Хорошо, тогда я возьму твои деньги и дам тебе лекарство. Тетя, дай мне эту бамбуковую трубку".

Женщина передала Нин Тао бамбуковый набросок бухгалтерской книги.

Нин Тао открыл бамбуковую книгу счетов, а содержание появилось на бамбуковой книге счетов: Лю Шуфен, родившийся на восьмой день Лунного Нового Года в году Дэн Вэй, хороший человек, с 392 кусочками малой доброты и 39 баллами за заслуги. В течение восемнадцати лет можно есть и скандировать Будду одним умом, накапливать девять баллов за скандирование добрых дел и в общей сложности сорок восемь баллов за скандирование добрых дел, что может привести к заключению договора за скандирование добрых дел и ликвидацию катастроф и болезней.

Этот взгляд пронесся мимо, и сердце Нинг Тао было не только тронуто, но и немного взволновано. Сорок восемь баллов за заслуги, что для него уже "большое дело". Судя по диагнозу из бухгалтерской книги "Бамбук Джейн", эта женщина, которая была бедна всю свою жизнь, совершила триста девяносто два небольших добрых поступка.

У добра есть хорошая награда.

Ее доброе дело сегодня.

Нинг Тао спокойно воспринял идею в своем сердце.

Мужчина осторожно вытащил несколько мятых монет из кармана брюк и передал их Нин Тао, не забыв спросить: "Ты действительно можешь вылечить мою жену"?

Нин Тао оттолкнул деньги назад и с улыбкой сказал: "Дядя, дай мне денег после того, как ты вылечишься, я не возьму твои деньги, если ты не вылечишься".

"Хорошо, давай пораньше и давай поздно". Человек сказал, убирая еще несколько скомканных купюр. Это все вещи его и его жены, Нинг Тао еще не ходил к врачу, он действительно не может отдать их Нинг Тао сейчас.

"Кстати, как тебя зовут, дядя?" Нинг Тао сменил тему.

Человек скромно сказал: "Не дорого, меня зовут Ву Гуй".

Нин Тао притворился, что снова спросил имя женщины, и некоторое время бездельничал, затем позвонил в машину и дал водителю слово Garden Street. По дороге, проезжая мимо строительного банка, он попросил водителя остановиться и зашел в банк.

"Что доктор Нинг делал в банке?" Ву Гуй был любопытен.

Лю Шуфен не говорила, она посмотрела на дверь банка, немного отвлеклась.

Десять минут спустя Нинг Тао вышел из банка, сел в машину и сказал водителю: "Поехали".

Машина заехала и направилась прямо к Гарден-стрит.

Приехав на пагоду на Садовой улице, Нин Тао вышел из машины и сказал Ву Гуй: "Дядя Ву, я дам тебе рецепт, ты пойдешь через улицу и найдешь аптеку, чтобы забрать лекарство, я отвезу тетю в свою клинику, ты заберешь лекарство, а я добавлю свой секретный рецепт к лекарству".

"Это............................................................................................". Ву Гуй был смущен.

Нин Тао засунул рецепт и монету в сто деноминаций в руку Ву Гуя вместе: "Дядя Ву, возьми и возьми лекарство для тёти".

Ву Гуй поспешно оправдывается: "Как это делается? Не надо, не надо".

Нинг Тао сказал: "У кого нет проблем в жизни? Не уходите в отставку, возьмите его к тете, чтобы забрать лекарство, исцеление важно, если человек ушел, угрызения совести не повернулись".

В глазах У Гуя внезапно появились слезы, и его голос задохнулся: "Я........".

Нинг Тао сказал: "Тетя, пойдем со мной, в мою клинику".

Разум Лю Шуфана перестал быть бдительным и последовал за Нин Тао.

Перейдя через холодную Садовую улицу, Нин Тао привел Лю Шуфена в клинику Тяньвай в конце улицы. Он открыл дверь, повернулся к Лю Шуфену и сказал: "Тетушка, входите".

Лю Шуфен проследила за Нин Тао в клинику за небом, а после того, как она вошла, дверь клиники закрылась без ветра.

В тот момент, когда дверь комнаты закрылась, Добрый и Злой Трипод открыл улыбку. Черная и белая аура добра и зла отступила от штатива, и из нее поднялся поток зеленого дыма. Это казалось маскировкой Потенциата Добра и Зла, который замаскировался под гигантскую горелку для благовоний.

"Эта ваша клиника такая странная." Лю Шуфен смотрел направо и налево, смотрел на все новое.

Нинг Тао сказал: "Тетя, я все проясню. Ты хороший человек, который сделал добро в своей жизни, и ты не сделал большого добра, а сделал триста девяносто два маленьких добрых дела. Если ты ешь и поешь Будду, и будешь думать о добре, и у добра есть хорошие награды, я буду твоей хорошей наградой".

"Ты... ты бог?" У Лю Шуфен было удивленное выражение лица.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Неважно, кто я, важно то, что ты хороший и добрый человек, и что мы встретились в море людей, случайная встреча и провидение".

"Я... понимаю... тебя послал Бодхисаттва, чтобы спасти меня, не так ли?" Выражение Лю Шуфэнь было торжественным, когда она сказала, что вот-вот встанет на колени на земле.

Нин Тао поспешила поднять Лю Шуфен, не давая ей встать на колени: "Тётушка, не могу, давай поговорим о лечении, иначе дядя Ву не сможет найти её в спешке".

"Исцеление........" выражение Лю Шуфэн было в некотором роде трансом, и она не знала, что происходит у неё в голове.

Нин Тао сказал: "Тетя, я выпишу тебе рецепт, и ты должна его подписать. Тогда добрые мысли и заслуги, которые вы накопили в вашей жизни, будут стерты, и ваша болезнь излечится, не так ли?".

Лю Шуфен кивнул "да".

Крот все еще жаждет жизни, не говоря уже о человеке? Ее ребенок все еще учился в колледже, так как же она могла оставить своего ребенка и покинуть этот мир? Она также хотела, чтобы ее дети стали семьей, она хотела обнять своих внуков, у нее было столько желаний, что она кивала головой, даже не задумываясь об этом, если бы она обменяла свою заслугу делать добро на исполнение этих желаний.

Нин Тао быстро выписывает рецепт доброй ностальгии, а затем передает ручку Лю Шуфену.

Как и ее муж, она почти не имеет образования, знает только несколько китайских иероглифов и может написать только свое собственное имя.

Нин Тао вытащил "Прекрасный Первичный Рецепт Дан", который он усовершенствовал и положил в руку Лю Шуфена: "Тётушка, примите эту таблетку".

Лю Шуфен уставилась прямо на таблетку в руке на несколько секунд, прежде чем вернуться к своим чувствам, а затем проглотила бутик dan первичного рецепта.

Базз!

Трипод Добра и Зла издавал жужжащий звук, и зеленый дым был великолепен, и прилив обычно использовался, чтобы проглотить Лю Шуфена в мгновение ока.

Нин Тао пробудил глаза, но он все еще не мог видеть все, что происходило в зеленом дыму, и он тайно сказал в своем сердце: "Однажды я открою вашу тайну!"

Почти через двадцать или тридцать секунд зеленый дым отступил.

Лю Шуфен выпрямился и упал на землю.

Нин Тао наскребрепнул, чтобы подержать ее, затем положил на спину и, выйдя за дверь, также поднял в руках сумку, которая была приготовлена уже давно. Выйдя из клиники, он перенес Лю Шуфена на спине во внутреннюю часть пагоды и снова поставил сумку на тело Лю Шуфена. Только когда он увидел, что У Гуй идет сюда, он быстро ушел.

У Гуй увидел Лю Шуфэня лежащим на земле, как только он прошел мимо пагоды, поспешил помочь Лю Шуфэню подняться, несколько раз закричал, чтобы не реагировать, он снова задушил Лю Шуфэня в лицо.

Лю Шуфэнь издала стон и протрезвела, она увидела У Гуя и замерла на мгновение, прежде чем сказать врасплох: "Зачем я здесь?".

"Где доктор Нинг?" У Гуй спросил.

В выражении Лю Шуфена дрейфовало: "Какой доктор Нинг, ты боишься, что не умираешь с голоду, да?"

Ву Гуй сказал врасплох: "А? Значит, большой человек проделал такой долгий путь с нами, что ты не помнишь?"

"Ты необъяснима". Лю Шуфен с трудом поднялась с земли, и мешок упал с ее тела.

Несколько кучек денег скатились с их карманов.

Пара была ошеломлена при виде............

На углу Гарден-стрит появился намек на улыбку Нинг Тао. Деньги в кармане - это 200 000 наличных, которые он специально взял из банка, изначально он планировал дать 100 000, но в банке вспомнили, что у этой несчастной пары все еще есть студент колледжа, которого нужно содержать, временно добавили еще 100 000.

"Это совсем нечестно по отношению к тете Лю, иметь всю жизнь хорошие мысли и заслуги, одну болезнь все отменили, я собираюсь дать ей справедливую, я думаю, что это то, что я имею в виду, как посредник между добром и злом." Нинг Тао сказал это себе в сердце.

На дне пай-фана пара Лю Шу-фэн внезапно встала на колени и в унисон скандировала: "Спасибо, Бодхисаттва, спасибо, Бодхисаттва...."

Нин Тао улыбнулся и покачал головой, когда повернулся и ушел.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0079 Глава Поиск чернильного камня**

0079 Глава Поиск Ту Янь Когда он снова вернулся в клинику, Нин Тао принёс бутылку чернил.

В отличие от визита Лю Шуфена в клинику, Нин Тао вернулся с черно-белой добродушной кастрюлей, а лицо на кастрюле было "замкнутым", взгляд не желающим обращать на себя внимание. Но Нин Тао уже привык к этому, он положил выкуп обратно вниз, а затем открыл книгу счетов бамбуковой скетч, чтобы проверить баланс аренды.

Остаток, показанный в учетной книге Bamboo Jane, составляет 124 пункта за аренду добра и зла, что на 76 пунктов больше, чем в прошлом месяце, плюс 48 пунктов, только что заработанных у Лю Шуфена. 49 очков злых помыслов и грехов на теле Линь Цинхуа не учитываются, потому что он не может позволить Линь Цинхуа "обезглавить свои собственные демонские корни", но этот бизнес он уже имел намерение "потерять деньги", поэтому он не воспринимает это всерьез.

В этом месяце арендная плата за добро и зло составила 300 баллов, а его текущий баланс - 124 балла, что очень сильно сняло стресс у Нинг Тао. Собрав бамбуковую тетрадь, он пришел к Доброму и Злому Триподу, сел со скрещенными ногами и начал культивировать свою духовную силу. Чем больше увеличивается арендная плата за добро и зло, тем больше пользы от его духовной практики.

Через два часа Нин Тао закончил свою духовную практику и начал еще одну.

Что это за сломанный чернильный камень?

Единственный способ выяснить это - исправить.

жужжание................

Гнилая и разбитая тренога ревела, а черное и белое пламя поднялось со штатива, увеличившись немного больше, чем несколько раз назад. Из его слабых изменений видно, что духовная сила Нинг Тао снова стала немного "гуще".

Через полчаса гнилой и разбитый горшок вздрогнул, пламя Дан исчезло, и латание закончилось.

Нин Тао не мог дождаться, чтобы вытащить чернильный камень из разбитого горшка, трещины на его теле исчезли, ни одного не осталось. Полный, немного меньше его ладони, округлый силуэт и простой, но отчетливо старомодный вид. Ранее размытые линии и руны стали понятны даже после того, как гнилая и сломанная тренога, эти линии похожи на паутину, которая будет "сетовать" камень чернил, десятки рун разбросаны среди них, как летучие насекомые, захваченные паутиной, некоторые большие, некоторые маленькие, некоторые сложные структуры, некоторые простые структуры, но неважно, какой из них он не узнал.

На фронтоне чернильного камня хорошо видны двенадцать вмятин одинаковой длины и глубины. Двенадцать вмятин с округлой формой чернильного камня дают Нин Дао ощущение часов, эти двенадцать вмятин означают двенадцать часов, или двенадцать часов.

Но после того, как эта идея вспыхнула, Нин Тао сам не мог не посмеяться: "Если это часы, то они слишком уродливы, чтобы носить их на запястье". Так как это чернильница, попробуй с чернилами".

Нинг Тао взял чернила и впрыснул около тридцати миллилитров их в камень чернил.

Причудливое изменение появилось, когда чернила вошли в камень, и чернила пульсировали, не подвергаясь никаким внешним воздействиям. Под чернилами на дне камня туши слегка появилась пара блестящих белых по ауре, сконденсированных в китайском иероглифе "ищите камень туши".

Сердце Нинг Тао было наполнено любопытством: "Искать землю в поисках чернильного камня... что это значит?"

Вдруг, рябь в землеискатель чернильный камень двинулся в одном направлении, в форме стрелки, и стрелка была отступом, на который стрелка была направлена.

Нин Тао вдруг что-то понял и последовал, чтобы двигать глаза в направлении, в котором вдавливания были направлены, где была полка. Он взглянул еще раз в том направлении, в котором находились вмятины, затем направился к полкам, спустил с полок фарфоровую вазу и поставил ее в обратном направлении от стола.

Искав землю в чернильном камне, все рябь снова вспыхнула в том направлении, где находилась фарфоровая ваза.

К этому времени Нин Тао уже полностью понял, что это за волшебное оружие - чернильный камень для землеискателей, это волшебное оружие специально для поиска духовной земли! Фарфоровая ваза содержала нечто иное, это была маленькая частичка духовной земли, которую он перехватил!

Нин Тао не мог не улыбнуться, и его сердце было наполнено волнением: "С этим ищущим землю камнем чернил, почему я должен беспокоиться о том, чтобы не найти духовную почву?

Пока я нахожу духовную почву, я могу непосредственно выращивать лекарственные травы, и все это чрезвычайно мелкие лекарственные травы, я не только могу сократить расходы на рафинирование моей алхимии, но и мне больше не нужно беспокоиться о лекарственных травах"!

Похоже, что вы восстановили заклинание с куриными ручками, но для Нинг Тао это сокровище огромной ценности.

С наступлением ночи в сухом городе появился намек на прохладу.

На торговой улице на площади Освобождения Цзян Хао и Нин Тао шли бок о бок. Белые футболки, обтягивающие джинсовые горячие брюки, стройная талия, намек на сексуальность и молодость, которую невозможно скрыть.

Тело Нин Тао до сих пор остается дешевым набором одежды, случайно, с этим нарядом, никто не поверит, что он "богач" с миллионами. Он был готов отдать 200 000 жалкой паре, которую случайно встретил, но не мог позволить себе купить себе приличное платье.

Но пока тебе кто-то нравится, даже он хорошо выглядит в белье.

"Над чем ты смеешься?" Цзян Хао дотронулся локтем до руки Нин Тао: "Идя со стоянки, я видел, как ты смеешься несколько раз".

Нин Тао улыбнулся: "Ничего, что ты хочешь поесть"?

Уголок рта Цзян Хао слегка искривлен: "Снова сменив тему, ты сказал, что Чжао Ушуан дал тебе пять миллионов долларов на медицинские расходы, я хочу хорошо тебя съесть, я не буду экономить тебе деньги".

Нинг Тао снова улыбнулась: "Ты можешь есть все, что захочешь".

Он смеялся, потому что восстановленный чернильный камень был очень практичным сокровищем, и по дороге он не мог не придумать план поездки в Наньяма Осава, чтобы найти духовную землю для развития клинического "посадочного бизнеса", но, очевидно, он не мог рассказать об этом Цзян Хао.

Цзян Хао внезапно остановился в своих следах, поднял руку и указал на маленький магазинчик, торгующий шампурами на улице: "Вот оно, я хочу есть шампуры".

Нинг Тао был немного удивлен: "Разве ты не сказал хорошо поесть?"

Цзян Хао протянул руку Нин Тао и направился к маленькому магазину.

Когда я увидел его в первый раз, это было немного "во рту", но когда я увидел его во второй раз, это было немного "сердцебиение".

Нинг Тао была немного смущена, но она все-таки не могла оттолкнуть руку, не так ли? Самый трудный в потреблении красоты изящество, он, наконец, понял смысл фразы.

Двое случайно заказали немного еды, заказали пару пива и поболтали за выпивкой.

Когда бутылка пива была почти пьяна, Цзян Хао спросил: "Какие у тебя планы на будущее?"

Нинг Тао на мгновение замерз, что это значит?

Цзян Хао внезапно присоединился к Нин Тао, его рот был близок к уху Нин Тао: "Как насчет того, чтобы пойти в кино? Я так давно не был в кино, что забыл, каково это - ходить в кино".

Горячее дыхание с ароматом дома его дочери налетело на ухо Нин Тао, и послесвечение его глаз бесконтрольно наклонилось, первоначально глядя на чашу с пряностями, но в конце концов приземлилось на воротник Цзян Хао. Наклонная поза Цзяна, свободный воротник футболки, раскрывающий прикосновение белоснежной кожи и естественный глубокий паз, и все это без сдавливания, действительно свирепый.

Нинг Тао не знал, говорить "да" или "нет".

"Я приму это как "да", я сяду на АПП сейчас и куплю билет." Цзян Хао сел и вытащил свой мобильник, готовясь к покупке билета.

Голос Нинг Тао был немного неестественным: "Что... Я не смотрю фильмы ужасов, так что выбери комедию, если хочешь."

"Я неравнодушен к фильмам ужасов". Цзян Хао сказал.

Нинг Тао, ".........."

В этот момент вдруг зазвонил телефон Цзян Хао, она взглянула на номер и ответила: "Это Цзян Хао, вперед".

Нин Тао выпил из собственного стакана и задумался: "Просто посмотри фильм и ничего больше не делай, я найду повод вернуться после сцены......".

Но, не дожидаясь, пока он придумает "отговорку", Цзян Хао вдруг встал: "Алло?".

Сердце Нинг Тао разбилось: "Что случилось?"

Цзян Хао выразил некоторое беспокойство: "Позвонил сотрудник службы безопасности, чтобы сказать, что что-то случилось в лаборатории Линь Цинхуа, я собирался спросить его, что случилось, когда он повесил трубку".

"Ты набираешь номер и пытаешься." Нинг Тао сказал.

Цзян Хао последовала за ней и набрала обратный номер, но через две секунды она положила телефон: "Другая сторона выключила телефон, мне нужно вернуться и проверить".

Зловещее предчувствие розы в сердце Нинг Тао необъяснимо, и он также поднялся и сказал: "Я пойду с тобой посмотреть".

Через полчаса на извилистой горной дороге появился военный внедорожник, едущий быстро, иногда даже выезжающий из дрейфа.

"Ты ездишь медленно". Нинг Тао немного нервничал, его правая рука схватилась за поручень на крыше в тупике.

Цзян Хао сказал: "Ты свирепый человек, который осмелился бы пнуть землю и встать на колени одной ногой, но ты боишься, что я еду слишком быстро?"

Нинг Тао был смущен: "Это разные вещи, разные".

"Повернись, и я достану тебе водительские права". Цзян Хао сказал.

"Зачем тебе давать мне водительские права, если я даже машину водить не умею?"

Цзян Хао сказал: "Я могу научить тебя водить, и когда ты научишься водить, ты не будешь так нервничать".

Нин Тао не умеет отказываться, и не может не фантазировать о том, как Цзян учит его водить машину.

Через несколько поворотов в конце горной дороги появился ботанический сад Blueprint Biotechnology, но он был черным, и в саду не было ни одного света.

Цзян Хао внезапно остановил машину, после чего выключил двигатель и свет.

Это тревожное чувство в сердце Нинг Тао снова пузырилось, и оно стало еще сильнее.

Цзян Хао вытащил свой мобильный телефон, посмотрел на него и сказал с тяжелым взглядом в глаза: "Мой мобильный телефон не имеет сигнала, и такой большой ботанический сад не включил ни одного света, который не является нормальным".

Нинг Тао также достал свой мобильник и посмотрел на него.

Цзян Хао сказал: "Подожди меня здесь, я войду и посмотрю, если услышишь выстрел, немедленно уезжай".

Нин Тао сказал: "Разве я тебе не говорил? Я не умею водить машину, и кроме того, как я могу впустить тебя одного в такую ситуацию? Я пойду с тобой".

Цзян Хао внезапно прикрепился, сердитые части мгновенно нажал на бедра Нин Тао, хотя только мягко нажал, но трогательные ощущения заставили его нервничать, но и не двигаться.

Цзян Хао протянул руку помощи и открыл шкафчик в салоне, вытащил из него пистолет и сказал: "Останься со мной и не уходи".

Нин Тао сразу расслабился, кивнул головой, затем последовал за Цзян Хуо из машины.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0080 Глава, я научу тебя стрелять.**

0080 Глава I'll Teach You to Shoot The Botanical Garden was pitch black, darkness around the trees and buildings, and all the naked eye could see was a blur of shadows. Ночной ветер пронесся сквозь полог деревьев, дрожали тысячи ветвей и листьев, и звук был похож на то, как будто кто-то прячется в темноте и плачет.

Цзян Хао и Нин Тао прокрались по дороге к входу в ботанический сад.

Предполагалось, что у главного входа должны были стоять охранники, но, к сожалению, сейчас их нет.

Потеря сигнала мобильного телефона, отсутствие света в ботаническом саду и отсутствие охранников у ворот - все это свидетельствует о том, что ситуация под рукой ненормальная.

Нин Тао вдруг вспомнил кое-что: "Кто еще находится в Ботаническом саду, кроме охранников? Или есть что-то важное?"

Цзян Хао на минуту замолчал, прежде чем сказал: "Линь Цинхуа внутри, а Лян Кеминг и члены его экспертной группы прилетят в Маунтин Сити завтра на специальном самолете, чтобы перезапустить проект "Поиск предков". Лян Кэмин уже отдал приказ охранникам охранять Линь Цинь Хуа и отдал мне приказ держать это в секрете, чтобы никому не говорить. Он уже является главным директором проекта "Охота на предков", а я просто отвечаю за безопасность; его авторитет выше меня".

Нерешительность перед тем, как она открыла рот, очевидно, была вызвана конфиденциальным приказом Лян Кеминг, в котором говорилось, что это защита, но на самом деле это был контроль.

"Почему ты говоришь мне сейчас?" Нинг Тао сказал.

Цзян Хао сказал: "Текущая ситуация особенная, я должен держать тебя в курсе, и......".

"Что еще?"

Голос Цзян Хао стал едва слышен: "Ты не аутсайдер".

Нин Тао на мгновение замерз, и хотя это было в такой обстановке, в его сердце все же появилась небольшая пульсация.

"Следуйте за мной". Цзян Хао вырвался из угла стены, кошачьей мятой и быстро прошел через ворота.

Нин Тао последовал за Цзян Хао в дверь, и в тот момент, когда он вошел в дверь, он тихо разбудил глаза и нос до состояния глядя и пахнущий. В его глазах, Цзян Хао тело было завернуто в красочное поле предвестника, и все ароматы ее тела вошли в его ноздри, как будто считали, не пропустив ни одного удара. Тем не менее, он быстро оторвал глаза от Цзян Хао, его целью был не Цзян Хао, а тот, кто может скрываться в скрытом месте.

Преследуя по пути, я не сталкивался ни с какими подозрительными людьми, ни даже с малейшими звуками чего-то необычного. Ситуация, с которой сталкивается этот ботанический сад, похоже, является скорее одной из внезапных отключений электричества, нежели чем какой-то внезапной и опасной ситуацией.

Линь Цинхуа "Спроси Небесный Особняк" появился перед ним, также в полной темноте, не было включено ни одного света.

Цзян Хао присел на корточки под дерево на обочине дороги, внимательно наблюдая за лабораторией, хотя ее брови быстро бороздили: "Жаль, что я не принёс своё мерцающее ночное видение, иначе оно не было бы таким пассивным".

Нин Тао присел на корточки рядом с Цзян Хао и сказал маленьким голосом: "Как ты думаешь, что сейчас происходит?".

Цзян Хао понизил голос: "Я тоже не уверен, здесь изначально было восемь охранников, их всех перевели из специального полицейского управления Маунтин Сити на помощь, наши люди тоже приезжают завтра, я с ними не знаком, может быть, дежурные пошли в комнату распределения электроэнергии, чтобы проверить, может быть........................".

"Может быть что?" Нинг Тао спрашивал.

Цзян Хао покачала головой, она, похоже, не хотела говорить о такой плохой ситуации.

Нин Тао, однако, взял на себя инициативу и сказал: "Вы пытаетесь сказать, что кто-то вторгся в это место?".

"Не думайте так плохо о вещах, это внутренние районы нашей страны, и я не верю, что кто-нибудь осмелится напасть здесь". Подожди меня здесь минутку, пока я войду и посмотрю." Цзян Хао Кот сгорбился и вышел из-под подножия дерева, где он прятался.

Глаза Нинга Тао внезапно переместились на крышу лаборатории, и в его глазах появилось красочное поле предвестника погоды. В темноте, всякий раз, когда кто-то появлялся в глазах Нинг Тао, находившегося в телескопическом состоянии, тело этого человека существовало бы как фонарь. В тот момент, когда он увидел человека на крыше, Нин Тао вдруг сделал шаг вверх и прыгнул на спину Цзян Хао, схватил ее за талию и хлопнул ею, оба тела оставили землю и упали в сторону.

Пуф!

Цзян Хао подхватил облако искр на земле, на которой он только что стоял, и шрапнель цементного шлака, как правило, выстреливала во все стороны!

Бряк!

Спина Нинга Тао сильно ударилась о бетонный пол, и ощущение шока и боли мгновенно охватило его тело. Он был не один в падении на землю, и весь вес Цзян Хао был на нем. Тем не менее, все это было для него мелочь, почти в тот же момент, его дворец грязевых пилюль потрясен, духовное поле энергии мгновенно рябь через его тело, все болезненные ощущения мгновенно рассеялись, и его состояние вступило в свои лучшие в тот момент.

Когда я впервые увидел это, для меня было очень хорошей идеей вернуться к началу своей жизни.

Нин Тао и Цзян Хао только что спрятались, когда очередная пуля из снайперской винтовки попала в бетонный пол рядом с ними, искры пролились наружу.

Ничего не объясняя Нин Тао, Цзян Хао уже понял, что происходит. Клэри оторвалась от тела Нинг Тао, и в процессе стрельбы пистолет в ее руке вышел из багажника и был готов выстрелить в снайпера на крыше. Но, не дожидаясь, пока она спустит курок, рука Нин Тао вдруг разбилась вниз, прижав руку и пистолет к земле.

Нулевая секунда спустя, пуля попадает в ствол и преломляется, посылая деревянные щепки летать!

Лицо Цзян Хао побледнело, и у него на лбу вспыхнул холодный пот. За этот короткий промежуток времени в десять секунд или около того, Нин Тао спас ее три раза подряд!

Снайпер, спрятанный на крыше, видимо, имел тусклое ночное видение. Теперь самый современный микроскопический прибор ночного видения может заставить людей видеть вещи, как дневной свет в темной среде под четвертью звездного света, здесь она и Нин Тао, как будто находятся в солнечном свете, каждое движение под контролем друг друга! Соперник уже запер ее и Нинг Тао вниз, и до тех пор, как она и Нинг Тао показал часть их тел, противник не стесняйтесь стрелять!

Однако, случилось кое-что гораздо хуже.

Звук бегущих ног исходил из лаборатории, не от одного человека, а от группы людей. Кто-то бросился за дверь лаборатории, кто-то выпрыгнул из окна с обеих сторон и окружил его в этом направлении.

Тем не менее, Цзян Хао не мог понять, как Нин Тао нашел снайпера, и всегда был в состоянии предвидеть врага и спасти ее!

"Ты останешься здесь, пока я их оттягиваю!" Цзян Хао уже приняла решение, ее руки и ноги стреляют в то же время, готовясь к восхождению.

"Подожди!" Возможно, в спешке, Нин Тао вдруг протянул руку и обернул ее вокруг талии Цзян Хао, его верхняя часть тела также наклонилась и нажала на спину Цзян Хао, не давая ей встать, его рот также пришел к уху Цзян Хао после этого: "Я скажу вам, в какой позиции они находятся, вы можете стрелять в них?".

"Можно!" Цзян Хао последовал за ними и добавил: "Но откуда ты знаешь, где они?".

Не объясняя, Нин Тао отпустил Цзян Хао, быстро снял толстовку с тела, разминал ее в мяч и выбросил из-за дерева.

Пуф, пуф!

Прозвучал специальный выстрел, оснащенный устройством глушения, и одна пуля мгновенно разбила толстовку Нин Тао на куски!

"10:55, высота 1,9 метра." Голос Нинг Тао зазвонил в уши Цзян Хао.

Сердце Цзян Хао было наполнено шоком и смятением, но он не замедлил отреагировать. Она последовала за ним и протянула руку, выстрелив в направлении, о котором говорил Нинг Тао.

Бах!

Грудь боевика в маске ворвалась в ливень крови и упала на спину.

"Направление 10:45, высота 1,8 метра." Нингтао дал новые "данные".

Рука Цзян Хао слегка опустилась, дуло пистолета слегка вылетело, затем он без колебаний нажал на курок.

Бах!

Один из боевиков упал на землю, на этот раз одним выстрелом в голову!

"Левая сторона чистая, средняя и правая скрываются, а снайпер внизу". Нин Тао сказал в ухо Цзян Хао.

По одному выстрелу за раз, кто осмелится попасть на стрельбище Цзян Хао?

Цзян Хао действительно хорошо стрелял, но командование Нин Тао было лучше. Данные о стрельбе, которые он дал ей в этой темной обстановке, были даже точны до "счета" и высоты мишени. Боюсь, что то, что он сделал сейчас, было недоступно опытному снайперскому наблюдателю, потому что на его глазах не было ночного оборудования для наблюдения!

Нин Тао вдруг снова дал данные о стрельбе: "Есть движение справа!" "Направление 2:09, высота 1,9 метра".

Цзян Хао Тан вышла и выстрелила, но на этот раз пуля задела щеку боевика и пролетела мимо, она не попала в цель.

Пуф, пуф!

Пуля прошла под дождем, стволы дрожали, а древесная стружка, грязь и мертвые листья плескались в воздухе. Некоторые древесные обрывки застряли в спине Нинг Тао, царапая его кожу. Цзян Хао не лучше, хотя она носит футболку, яростный огонь подавил ее спину с большим количеством деревянных шипов, оригинальная белая футболка, в мгновение ока, расцветшая маленькими, кровавыми цветами.

Шарлатан...............

В багажнике внезапно раздался структурный рваный звук.

Цзян Хао вдруг обнял Нин Тао и с поворотом талии, ее и Нин Тао тела перевернулись влево.

Ничего себе!

Деревья, заблокировавшие сотни пуль Нин Тао и Цзян Хао, сорвались с них и громко упали на землю.

Фу!

Еще одна пуля от снайперской винтовки прилетела, и земля внезапно подняла облако грязи.

Цзян Хао и Нин Тао перестали катиться, и они уже были за другим деревом. Враг справа и посередине не переставал подавлять огонь, и пули все еще шли дождем, сжимая так сильно, что она не осмелилась протянуть руку. В то же время, она убила Нинга Тао, чтобы не дать ему двигаться.

Нин Тао нервничал, но не только из-за стрельбы, но и из-за Цзян Хао на его теле. Гнев, крепко прижимавший Клэри к его груди, и тесный контакт с ним, когда Клэри сидела у него на талии, вызвали у него реакцию, которая еще больше смутила его. Физиология - это физиология, и иногда это реакция, которая не должна проходить через мозг.

Цзян Хао, однако, не заметила никакой реакции со стороны тела Нин Тао, как она сказала: "Ты приходишь и стреляешь!"

Нинг Тао удивился: "Я вообще не умею стрелять!"

Однако Цзян Хао заправил пистолет в правую руку Нин Тао: "Предохранитель включен, нажмите на спусковой крючок, и вы сможете стрелять, у него будет небольшая отдача, в момент выстрела нужно просто держать его в руке".

Она сказала просто, но это стрельба на поражение, в конце концов, некоторое время Нин Тао не знал, что делать.

"Теперь я научу тебя стрелять первым выстрелом". Цзян Хао выползла из тела Нин Тао и дождалась, пока Нин Тао перевернется на спину, когда она вдруг снова прилипнет к спине Нин Тао, ее правая рука также перекрывается с правой рукой Нин Тао и хватает его за правую руку пистолета.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0081 Вальс поля боя**

Глава 0081 Боевой Вальс Фу Фу Фу............................

Пуля со звуком рвущегося воздуха, с жгучим дыханием, перелетела, как горящая паутина, захватив Нин Тао и Цзян Хао в середине сетки.

На крыше дома были снайперы, а на земле шаг за шагом приближались боевики. Давление жизни и смерти легко преодолели все неортодоксальные мысли, Нин Тао сделал глубокий вдох и вдруг протянул руку, а затем нажал на курок.

Бах!

Из дула вылетела пуля, и один из боевиков упал с покрытой шеей, брызги крови с пальцев, метр высотой и, по-видимому, пуля в сонной артерии.

Нин Тао изначально хотел ударить его в грудь, но в момент стрельбы он немного напрягся, а также забыл, что Цзян Хао только что сказал ему контролировать отдачу, в результате дуло пистолета немного поднялось при стрельбе. Однако сегодня, казалось бы, ему повезло, он не только отремонтировал Seeking Tu Yan, но и смог попасть в основную цель, даже если промахнулся с выстрелом.

"Попало?" Цзян Хао спросил, прежде чем она даже имел возможность помочь Нин Тао устойчивой рукой, Нин Тао выстрелил, но она не могла видеть, если кто-то упал в темноте под покровом Лин Тень. Кроме того, пули летали вокруг, и она не осмелилась осмотреться.

Нинг Тао сказал: "Похоже, ударило, эти люди снова прячутся".

"Как вы увидели цель?" Цзян Хао наконец-то получил возможность задать вопросы, которые ее беспокоили.

Нин Тао внезапно сжал руку и сзади обнял Цзян Хао в сторону и перевернулся.

Ка-чау!

В багажнике раздался резкий звук, и пуля снайперской винтовки пробила багажник и попала в Нинг Тао и Цзян Хао, где они были, разбрызгивая грязь!

Нинг Тао и Цзян Хао перестали кувыркаться, Нинг Тао поднялся, Цзян Хао опустился. Цзян Хао хотел видеть лицо Нин Тао ясно, чтобы увидеть, какое выражение лица у него было в данный момент, какие у него были глаза, но она могла видеть это очень смутно, но она чувствовала дыхание, выходящее из его ноздрей, очень резко.

"Не нервничайте, это плохо - стрелять в кого-то в первый раз." Цзян Хао сказал.

Нин Тао кивнул, когда поднимался с тела Цзян Хао. Утешение Цзян Хао не принесло ему большой пользы.

В этот момент боевик, прячущийся за деревом, сказал по-английски: "У них только один пистолет, подавленный огнем, давайте поторопимся и прикончим их вместе!".

Голос Цзян Хао был холодным: "Это действительно люди враждебных сил, они слишком высокомерны!"

Нин Тао воткнул пистолет в руку Цзян Хао: "Лучше сделай это, я не могу, я приказываю твоей рукой, ты стреляешь, когда я тебе говорю".

Цзян Хао кивнул головой, а затем одним махом поднялся с земли.

Нин Тао оштукатурил себя сзади к спине Цзян Хао, его правая рука протянулась снаружи ее правого плеча, оштукатурив ее руку, и взял ее руку в его.

Цзян Хао необъяснимо нервничал.

Нин Тао внезапно выкачал правую руку Цзян Хао, внезапно остановившись в одном положении, его голос также достиг ушей Цзян Хао: "Стреляй"!

Цзян Хао нажал на курок.

Прозвучал выстрел, и боевик, только что вырвавшийся из-за дерева, упал на землю. Цзян Хао и Нин Тао объединились для этого выстрела, выстрела в голову.

Левая рука Нин Тао обернулась вокруг талии Цзян Хао и внезапно сделала шаг в сторону, его правая рука снова направила правую руку Цзян Хао косо на крышу лаборатории.

"Стреляй!"

Цзян Хао без колебаний нажал на курок.

Бах!

Выстрел раздался, и голова снайпера на крыше вспыхнула в крови, немного приподнялась, а затем криво упала.

Снайпер был выведен из строя, давление на сторону Нинга Тао Джангхао упало.

Фу, фу, фу!

Патроны летели как капли дождя, и только четыре вооруженных человека, оставшихся на земле, начали последний заряд.

В глазах Нин Тао, один за другим, они на самом деле были просто ослепительным фонарем, даже если они прятались за деревьями, он мог заметить, что они делали или готовились сделать в соответствии с их предыдущим погодным полем, потому что независимо от того, что они делали, их предыдущее погодное поле будет производить соответствующие изменения. Например, если бы они собирались стрелять в кого-то, кто выбегает из-за дерева, то поле предварительной погоды, высвобождаемое их талией и ногами, было бы сильнее, и даже если бы определенная мышца набирала силу, он бы знал заранее. Это действительно смертельно опасная игра - играть с ним в перестрелку!

Нин Тао несколько раз уклонялся от снайперской стрельбы, причина тоже здесь, что снайпер лежал на крыше, его первое погодное поле было полностью обнажено воздухом, он отрегулировал дуло своего орудия, когда пальцы были готовы стрелять, его первое погодное поле все заранее "предвещало"!

Уклоняясь от душа пуль, Нин Тао внезапно обернул руки вокруг талии Цзян Хао, вращение из крышки ствола дерева, его тело наклонилось вперед, и его правая рука привела правую руку Цзян Хао в нужном направлении.

"Стреляй".

Бах!

Еще один боевик упал на землю, все еще одним выстрелом в голову.

После стрельбы Нин Тао внезапно упал на землю, удерживая Цзян Хао.

Фу, фу, фу!

Шквал пуль пролетел мимо голов двух мужчин.

Нин Тао вдруг встал с Цзян Хао на руках, двигаясь на один шаг в сторону и доведя свои руки в одном направлении, "Стреляй".

Бах!

Другой боевик разорвал голову и упал на землю с трепетом.

Двое оставшихся боевиков развернулись и побежали в лабораторию.

Нин Тао обнял Цзян Хао и быстро двинулся в два шага, развернулся и раскачал руки: "Стреляй!".

Цзян Хао нажал на курок.

Еще один боевик упал на землю.

Это не перестрелка, это элегантный вальс в лесу. Цзян Хао теперь совсем не нервничает, Нин Тао, который держал ее на руках принес ей несравненно сильное чувство мужества и безопасности, Нин Тао дать ей снимать, как она выстрелила, Нин Тао дать ей двигаться, как она двигалась, в этот момент она почувствовала, что ее тело и душа были связаны с Нин Тао в целом, у меня есть ты, у тебя есть я.

Ничего себе!

В конце концов боевики разбили окно и убежали через него в лабораторию.

Нин Тао отпустил талию и руки Цзян Хао: "Последний сбежал в лабораторию, жаль".

Чувство соединения в единое целое внезапно исчезло, и сердце Цзян Хао опустело, как будто он потерял что-то очень важное. Но такое отвлечение было только на секунду-другую, и вскоре она оказалась в том состоянии, в котором должна была быть.

"Их должно быть больше одного, их командир должен быть в лаборатории, ты жди меня здесь, пока я пойду за их ночным видением". Цзян Хао сказал, сделав шаг и уйдя.

"Я тоже хочу." Нинг Тао сказал.

Цзян Хао остановился в своих треках: "Разве ты не видишь?"

Нин Тао, однако, не обратил внимания и наткнулся на Цзян Хао, который отступил и сказал несколько неловко: "Извини".

"Который час, и ты так вежлив со мной?" Цзян Хао взглянул на Нин Тао: "Я спрашиваю тебя, как ты видел этих вооруженных людей?"

Нинг Тао сказал: "Где я могу видеть, там только умение слышать звук и определять положение".

"Слышишь голос?" У Цзян Хао было удивленное выражение лица, и он, кажется, не верил в это в своем сердце.

"Повернись и скажи, разве ты не получишь ночное видение?" Нин Тао сменил тему, он никогда не слушал, но он не мог сказать Цзян Хао, что он мог видеть предыдущее погодное поле человека, и он мог чувствовать все запахи на человеке.

Но только тогда в лаборатории загорелись все фонари и уличные фонари.

Свет засиял в лесу, и видение Нинг Тао и Цзян Хао вернулось в нормальное русло.

Взгляд Цзян Хао внезапно упал, уставившись на определенное место на теле Нин Тао. Как будто выстрел вот-вот прорвётся сквозь землю в таком положении, и как будто сердитый средний палец, с грязным языком, провоцирует её, женщину, которая на него смотрит.

Нинг Тао в смущении сказал: "Что, я долго держал свою мочу в руках... нехорошо, что ты так на меня смотришь, да?"

"Ты решишь проблему, я открою, одного пистолета недостаточно." Цзян Хао повернул назад, чтобы идти к трупу.

Нинг Тао втайне почувствовал облегчение, но из угла его рта появилась горькая улыбка. В драке только что, либо Цзян Хао катался на своем теле, либо он надавил на тело Цзян Хао, а позже даже в разгар стрельбы, обнимая и выбирая красивый вальс. Как он мог, дивизионный человек, который даже не прикоснулся к женщине, быть в мире с определенной частью своего тела с этими стимулами?

Сделав несколько шагов вперед, Цзян Хао внезапно повернулся назад, чтобы посмотреть на Нин Тао.

Нин Тао протянул руки с серьезным выражением лица.

"Пойдем со мной, если не пописаешь". Цзян Хао сказал.

Нин Тао пошёл в сторону Цзян Хао, который не держал свою мочу в руках. Теперь казалось, что Цзян Хао тоже это знала, но что она могла сделать?

Цзян Хао снял с трупа микроскопический прибор ночного видения с головы и положил его на голову. Если бы другая сторона снова выключила выключатель или разрушила цепь, она не оказалась бы в том же пассивном положении, в котором была только что в тусклом ночном видении. Затем она взяла в руки немецкую штурмовую винтовку HK M27 и извлекла из тела два зажима.

Нин Тао подошел к боковой части трупа, протянул руку и снял мерцающий прибор ночного видения на голове трупа, а также черный чехол на голову. Было обнаружено белое лицо, очень молодое, около двадцати с чем-то лет. Затем он снова обыскал карманы тела, пытаясь найти что-нибудь, что могло бы доказать его личность, но не было ничего, кроме куска жвачки и пачки сигарет верблюжьей марки.

"Пойдемте, большинство этих людей - элитные спецназовцы из определенной страны, на них не осталось ничего, что могло бы доказать их личность". Точно так же, когда я езжу на миссии за границу, я ничего не беру с собой, кроме того, что мне нужно для выполнения своей миссии". Цзян Хао сказал.

Это предложение более или менее дало Нин Тао намерение раскрыть свою истинную личность, Нин Тао может почти прямо исключить ее личность в качестве специального агента, то останется только один агент. Что касается статуса полицейского, он уже давно перестал думать об этом, с точки зрения ужасных боевых качеств, которые она только что продемонстрировала на поле боя, может ли она быть полицейским?

"Ты хочешь, чтобы он был длинным или коротким?" спросил Цзян Хао.

Нин Тао на мгновение подумал: "Лучше дайте мне короткий, я не могу даже играть короткий, длинный будет еще хуже".

"Неважно, сколько мне осталось." Цзян Хао бросил пистолет Нин Тао.

Нинг Тао проследил за Цзян Хе до дверей лаборатории.

Дверь, для открытия которой требовалась карта безопасности, была широко открыта, а внутри - бесшумна, в ней не было никого, кроме спокойно светящегося света.

Цзян Хао прижал ее тело к столбу рядом с дверью в осторожной манере, манипулируя Нин Тао стоять за ней и не подвергать ее тело воздействию.

"Ты забыл, что у меня есть возможность слушать вокальные комнаты?" Нинг Тао сказал, а потом вошёл в дверь лаборатории.

Цзян Хао на мгновение замерз, последовал за ним, а затем вышел из-за столба, кошачья мята догнала по следам Нин Тао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0082 Кража первого поцелуя**

0082 Глава Первый поцелуй Кража через проход за дверью, Нин Тао и Цзян Хао прибыли в Большой экспериментальной зоне.

Большая экспериментальная зона также была бесшумной, там никого не было, только экспериментальное оборудование, компьютеры и бесшумно светящиеся огни.

В конце Большой Экспериментальной Зоны находился кабинет Линь Цинхуа, дверь комнаты была закрыта настолько плотно, что не было видно, что находится внутри. Однако Нин Тао уже получил нужную ему информацию по запаху, который витал в воздухе, и вооруженный человек, сбежавший с поля боя в лабораторию, только что вошел в кабинет Линь Цинхуа. Но дверь в офис была настолько хорошо закрыта, что он не мог использовать свою технику распознавания запахов для получения информации о запахах в офисе.

Вдруг, особый аромат вошел в нос Нин Тао, его выражение напряжено, и как только он схватил за руку Цзян Хао и вытащил ее, он отступил назад.

"Зачем?" Цзян Хао нервно спросил: "Что случилось?"

Нин Тао понизил голос: "Здесь бомба!"

Особый запах, который он поймал, был запах бомбы, возможно, рано, но он никогда не нюхал бомбу, пока не почувствовал запах динамита и не проснулся. Но хотя он знал, что здесь есть бомбы, его знания о бомбах будут равны нулю, и он вообще не сможет судить о типе и силе бомб.

Цзян Хао, однако, остановился в своих треках, а также помахал рукой Нин Тао: "Скажи мне, где бомба?".

"Что ты собираешься делать?" Нинг Тао тоже выглядел удивленным.

Цзян Хао сказал: "Я воин, эта лаборатория и Линь Цинхуа имеют большую ценность и значение для этой страны, я не могу пойти".

"Но эта бомба может взорваться в любой момент! Ты умрешь!"

Цзян Хао, однако, улыбнулся Нин Тао: "Какой воин боится смерти?". Это поле боя, я воин, я не могу отступить. Если я пожертвую, ты придешь и предложишь мне цветы?"

Сердце Нин Тао было в благоговейном состоянии, но он смотрел на нее: "Я дам тебе фильм ужасов"! Скажи, что живое или мертвое, ты останешься, я останусь с тобой, эта бомба под столом рядом с дверью офиса".

В первый раз он сказал, что, Цзян Хао вдруг подошел к ней и схватил его за шею левой рукой и подключил его перед ней, ее голова слегка приподнялась, и ее мягкие вишневые губы мгновенно сломал расстояние между ними и прижал к губам без колебаний.

Тело Нинга Тао мгновенно замерло, застигнуто врасплох, и его первый поцелуй был просто украден.

Две секунды спустя Цзян Хао отпустил Нин Тао, а также избегал вида Нин Тао: "Не пойми меня неправильно, я... я просто никогда раньше не целовалась с мужчиной, на этот раз, может быть, я действительно пожертвую и захочу испытать это, так что... удешевлю тебя".

Нин Тао хотел сказать, что я тоже в первый раз, но почему-то я этого не сказал.

"Убирайся!" Цзян Хао немного толкнул Нин Тао и внезапно повернулся и побежал к офису Линь Цинхуа.

Дверь в офисную внезапно открылась.

"Берегись!" Нин Тао издал рев и в отчаянной попытке бросился в сторону Цзян Хао.

Цзян Хао яростно склонился, и дуло его пистолета также было направлено на дверь офиса.

В конце концов, она была элитным агентом этой страны, и у нее было гораздо больше опыта в реальных боях, чем у Нинг Тао, поэтому ей просто не нужно было напоминание Нинг Тао, и ее инстинкты были в состоянии справиться с этой внезапной ситуацией.

Нин Тао намеревался наброситься на Цзян Хао сзади, и как только Цзян Хао приземлился, он последовал за ним и передумал, скрутив талию и надавив на вес, примчался к Цзян Хао в конькобежном положении. Когда его тело остановилось, экспериментальный стол рядом с ним был просто на пути, не оставляя никакого угла для его противника, чтобы стрелять.

В дверном проеме офиса появились трое мужчин, один из которых был боевиком, сбежавшим ранее, а другой также боевик с черным капюшоном и пультом дистанционного управления в руке. Третьим был Лин Цинхуа, который сидел в шкиве офисного стула с анестетиком, привязанным к шее. Пистолет выстрелил в анестезирующую иглу.

По всей видимости, группа вооруженных людей совершила налет, восемь спецназовцев не совпадают, плюс внезапное нападение тайком, скорее всего, будет стерто с лица полка. Что касается Линь Цинь Хуа, хотя он был новым демоном, его опыт в реальном бою был почти нулевой, и он боялся, что он был под наркозом, прежде чем он мог понять, что происходит.

"Брось оружие!" Боевик с контроллером бомбы в руке щелкнул: "Или я убью его!"

Он тоже пользовался английским.

"Вы окружены, не увлекайтесь, бросайте оружие и сдавайтесь!" Цзян Хао также говорил по-английски, свободно.

Разговор двух мужчин Нин Тао смог понять без малейшего давления, потому что он сдал экзамен по английскому 6-му уровню в Шанченском медицинском университете с полным баллом 710, а с 701 он сдал экзамен. С этим табельком он мог бы зарабатывать на жизнь в качестве переводчика или английского гида, если бы у него не было возможности стать врачом.

Боевик с контроллером холодно посмеялся: "О чем ты говоришь?". Связь здесь прервана, и вы вообще не можете связаться со своими людьми".

Пуф, пуф!

Пуля щуки внезапно пролетела сквозь штурмовую винтовку М16 в руках другого боевика, экспериментальное оборудование на экспериментальном столе развалилось на части, стол из нержавеющей стали быстро деформировался под ударом пули, пролились искры!

"Брось пистолет или я убью его!" Сбежавшие боевики зашевелились, когда открыли огонь.

С безумной спешкой, бомбы могли взорваться в любой момент, давление выживания охватило их в общей волне, в сочетании с напряжением и страхом, накопленными во время предыдущей битвы, негативные эмоции круто перешагнули критическую точку в этот момент, Нинг Тао злой стороне, как посредник добра и зла тихо пробудился!

Пуф, пуф!

Дождь пуль, разбрызганных из штурмовой винтовки M16, как правило, падал на укрытия Нин Тао и Цзян Хао, столешница из нержавеющей стали быстро деформировалась, экспериментальное оборудование на столе разбилось вдребезги и сломалось.

"Ублюдок!" Цзян Хао гневно ругал, но ничего не мог поделать.

У нее была возможность отстреливаться, но она не осмелилась сделать это вообще, потому что у другой стороны был сообщник с контроллером бомбы, и что сделало ее еще более беспомощной, так это то, что Линь Цинь Хуа все еще был в руках другой стороны!

Стакан за ней был разбит пулей, осколки стекла летели во всех направлениях, и кусок стекла разбился о лицо Цзян Хао, кровь стекала по щеке, но она даже не потрудилась протереть его.

Ее кровь, похоже, была каким-то катализатором для Нинг Тао.

Нинг Тао внезапно заревел: "Если ты осмелишься выстрелить еще раз, я убью тебя!"

Звук был оглушительным, когда он изливался в духовную энергию.

Боевик, который произвел выстрел, замер на мгновение, он не мог поверить, что вместе с ним и его спутниками, уже полностью контролирующими ситуацию, этот район мальчиков все еще осмеливается угрожать ему таким образом! Это дыхание совсем не привлекло его внимания!

"Иди к черту!" Боевик, который выстрелил был настолько сильно разгневан, что он рычал, бешено нажимал на курок и нажимал в сторону прохода.

"Семнадцать!" выкрикнул боевик с контроллером: "Фарк! Успокойся!" Эти люди - не имя, а просто кодовое имя.

Но "17" не перестали стрелять, его товарищи не знали, через что он только что прошел, элитная команда спецназа была обогнанана женщиной с пистолетом и китайским ребенком, у которого даже не было пистолета, он бы умер за пределами лаборатории, если бы он был медленнее! Что Wah Boy and Woman был прямо перед ним, страх и ненависть в его сердце поднимался каждую секунду, он хотел, чтобы положить конец всему этому, единственный способ, чтобы вытащить, что Wah Boy and Woman!

Однако люди часто бывают иррациональны, когда сходят с ума.

Щелчок!

17" нажал на курок, но из дула М16 больше не выходило патронов, и он опустошил свой магазин.

Нин Тао, который присел на корточки под экспериментальный стол, внезапно опустил голову, все тело стреляло, и одно плечо ударилось головой об экспериментальный стол.

Бряк!

Лабораторный стол, деформированный пулями, поднялся с земли и врезался в стоящих у входа в проход боевиков.

Сейчас же!

Внезапный шаг Нин Тао был непредсказуем для Цзян Хао, но ее способность к импровизации была чрезвычайно мощной. Нин Тао использовала плечо, чтобы взломать лабораторный стол из нержавеющей стали, она также приняла меры в первый момент, она лежала в проходе, в момент, когда ее спина упала на землю, дуло штурмовой винтовки M27 слегка вверх, указательный палец правой руки также нажал на курок в этот момент.

Фу!

Из дула М27 вылетела пуля, и к моменту выстрела боевик с пультом в руке вырвал себе на лоб цветок мозга, красную и белую пасту в воздухе, словно цветущий цветок трубы.

Выстрел в голову, мгновенная смерть, и боевики, державшие контроллер бомбы, упали на землю, даже не успев нажать кнопку пуска.

У него действительно был шанс нажать на кнопку, но даже обученные спецназовцы колебались бы перед лицом смерти. Но иногда даже секунда или две нерешительности и шанс выбрать совместную смерть теряется.

Нин Тао врезался в экспериментальный стол, Цзян Хао лежал на боку и выстрелил, процесс на самом деле был всего в секунду или две.

Бряк!

Лабораторный стол из нержавеющей стали упал на пол.

В конце концов, это была не подушка, а металлический стол весом не менее двух-трехсот фунтов, и Нин Тао не мог бросить его, как подушку, в вооруженного человека в двадцати метрах от него. Когда-нибудь в будущем у него может появиться такая возможность, но сейчас нет. Но у него был пистолет, и в тот же момент стол упал на землю, его правая рука выпрямилась, а дуло пистолета было направлено на грудь боевика.

Бах!

Пуля свистнула из дула пистолета.

Пуф!

Боевикам, которые сжимали журнал и готовились его менять, снесли головы, а М16 и журнал разбились о землю, их безжизненные тела упали на землю одним ударом.

Последний из вторгшихся боевиков был убит, и кризис был полностью урегулирован.

Угроза смерти исчезла, и Цзян Хао полностью расслабился, лежа на четвереньках в проходе. Штурмовая винтовка HK M27 также соскользнула с рук и упала на землю, но она больше не хотела ее подбирать.

Тело Нин Тао застыло на месте, ни малейшего выражения на его лице. Он находится в состоянии "растерянности", так как у него нет цели "наказать". Однако появление этого состояния означало и то, что он возвращался к нормальной жизни.

"Хороший выстрел". Голос Цзян Хао прозвучал.

На этот раз Нин Тао вернулся в себя, его выражение несколько ошеломило: "Я не думал убивать его, я собирался повредить его легкие, но не ожидал удара головой".

Цзян Хао замер на месте, не зная, что сказать.

Злодейское государство полностью исчезло, Нинг Тао сдвинул глаза, чтобы посмотреть на убитых им боевиков и внезапно наклонился: "Ух ты"...

Он никогда никого не убивал, и сегодня вечером он убил двух человек из пистолета. Первый, который он чувствовал себя достаточно плохо, этот был выстрел в голову и выстрел в голову, пощадите его, это человек, который учится медицине не может выдержать, что плохое чувство, рвота.

"Хахаха......" Цзян Хао внезапно засмеялся.

С телами, запахом крови, и мозги разбрызганы повсюду, это было удивительно, что она все еще может смеяться так счастливо, насколько крепкими должны быть ее нервы?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0083: Просто слой бумаги.**

0083 Глава Только слой бумаги разделил этих восьми охранников спецназа, и тела были спрятаны в подсобке. Они все были молоды, и восемь свежих жизней просто исчезли, никогда не возвращались.

Нинг Тао дал глубокий поклон трупам восьми офицеров спецназа перед тем, как закрыть дверь и вернуться в Большой Экспериментальный Участок.

В большой экспериментальной зоне глушитель связи был отключен, и бомба была удалена. Скорость, с которой она делала вещи, удивила Нинг Тао, а секрет того, что она была агентом, стал еще яснее. Каждый агент - это всесторонний воин, способный прыгать с парашютом на вершине и нырять в морские сражения на дне, и, наверное, именно так.

Цзян Хао положил плоскогубцы, которые перерезали короткие провода в сторону, и вся группа расслабилась от их нервозности, как она сказала Нин Тао: "Если мы промахнемся, и этот парень нажмет кнопку детонации, эта лаборатория все взорвется".

Сердце Нин Тао почувствовало блеск: "Тогда вы сами демонтировали его, не дожидаясь экспертов по обезвреживанию бомб?".

"Я эксперт по обезвреживанию бомб, кого я жду? Эта бомба - на одну секунду более экзистенциальная угроза". Цзян Хао сказал, внезапно вспомнив что-то снова: "Ты нашёл их? Они..."

Бледность Нинг Тао внезапно стала мрачной: "Они все пожертвовали".

Цзян Хао посмотрел на потолок над головой и мягко прочитал: "Товарищ, иди хорошо".

Никогда не было тихих лет, только кто-то, кто мог бы нести вес для нас, как Цзян Хао, как, например, восемь павших спецназовцев, и миллионы других таких же, как они.

Нин Тао удалил анестезирующую иглу, которая все еще была вставлена в шею Линь Цинхуа, но Линь Цинхуа не проснулся. У Нин Тао был способ заставить его проснуться, небольшая духовная сила сделала бы это, но он этого не сделал. При такой хаотичной обстановке здесь было бы нехорошо, если бы Линь Цинь Хуа был стимулирован внезапным пробуждением его и раскрытием лица нового демона.

Нин Тао толкнул Лин Цин Хуа со стулом в офис.

Все жесткие диски компьютера в офисе были сняты, а пол замусорен разрозненными книгами и материалами. Нетрудно было догадаться, с какой целью была создана эта группа спецназа, они хотели забрать Линь Цинхуа, и что они считали важным в этой лаборатории.

Цзян Хао закончил свой безмолвный траур, а также вошел в кабинет Линь Цинхуа после телефонного звонка. Она посмотрела на грязный офис, а потом сказала: "Я сообщила людям, что нужно приехать, это место отдаленное и, по оценкам, это займет некоторое время".

Нинг Тао сказал: "Или я уйду первым, здесь для меня больше ничего нет".

Цзян Хао, однако, дал Нин Тао пустой взгляд: "Столько людей погибло здесь, все поле боя покрыто вашими следами, эти боевики были почти все убиты вами, это слишком случайно для вас, чтобы просто уйти, не так ли? Нет, ты должен остаться, и я заберу тебя обратно после того, как сделаю заявление".

Нинг Тао кивнул, и действительно, он не мог быть таким случайным.

Цзян Хао снова сказал: "Жаль, что не осталось ни одного оставшегося в живых мундштука, иначе было бы определенно возможно допросить что-то ценное". Ее глаза переместились на лицо Нинг Тао, и в углу ее рта появился намек на смех: "Это все потому, что ты так хорошо стреляешь, что снес голову тому парню одним выстрелом".

Нинг Тао горько смеялся: "Тебе смешно так надо мной смеяться?"

Цзян Хао подошел к дивану: "Но весьма примечательно, что у тебя такой счет на первом выстреле, приходи ко мне, когда будет время, я научу тебя стрелять, уверен, ты станешь стрелком".

Нин Тао покачал головой: "Я врач, зачем я учусь стрелять?"

Он был культиватором, ему не нужно было практиковаться в стрельбе. Ему нужно было постоянно совершенствовать свою духовную силу и учиться более совершенному использованию духовной силы, например, заклинаниям и тому подобному. Что еще ему было нужно в этот момент?

После этой битвы у него также появилось новое понимание себя, хотя он и был культиватором и обладал духовной силой для защиты своего тела, на этом этапе его духовная сила была еще далека от того, чтобы защитить его от пуль. Его психическое энергетическое поле было трудно защитить от такого рода атак, которые были быстрыми и действовали на очень маленькую точку, такие как ножи, кинжалы, осколки дерева и стекла и т.д., и он должен был бы обратить внимание, чтобы не пострадать от этих вещей в будущих сражениях.

Подобно тому, как Нин Тао думал об этом, Цзян Хао, который шел рядом с диваном, вдруг схватил подол своей футболки и упомянул об этом руками вверх, а футболка "Цветок крови" была вытянута из ее тела.

Взгляд Нинг Тао мгновенно переместился бесконтрольно на ее, тоже замерз. Какой смысл снимать одежду при первом же знаке?

Цзян Хао свалилась на диван, ее верхняя часть тела осталась только бюстгальтер телесного цвета. В воздухе была не только стройная, но и мускулистая талия, но и большие пространства бледной, нежной кожи, а также прилипшие к спине древесные обрывки и осколки стекла, некоторые из которых все еще кровоточили.

"Ты видел достаточно? Приходите и помогите мне с раной, когда увидите достаточно". Цзян Хао сказал.

Только тогда Нин Тао вернулся к своим чувствам, и он быстро нашел аптечку первой помощи, а затем обработал рану на спине Цзян Хао. Он взял бутылку медицинского спирта из аптечки и упал на спину.

"Хмм!" Цзян Хао задушил ворчание и схватил кожу дивана обеими руками, болезненное выражение лица.

Алкоголь и раны, такая боль не исправит храбрость.

Дезинфицированный, Нин Тао использовал пинцет, чтобы зажать кусок стекла и потянул его вверх.

"Шипение......." Брови Цзян Хао скрутились в мяч.

Нинг Тао засмеялся и сказал: "Ты даже не боишься умереть, ты все еще боишься боли"?

Цзян Хао повернулся и посмотрел на Нин Тао: "У тебя все еще хватает наглости высмеивать меня? Кого сейчас стошнило?"

Нин Тао использовал пинцет, чтобы подобрать алкогольный ватный шарик и поместил его на одну из необработанных ран Цзян Хао, которая была близка к бедру, в середине линии "Y". Хлопковый шарик присел на черную резинку, которая была особенно привлекательна, как кроличий хвостик.

Цзян Хао, который чувствовал боль, оглянулся назад, огонь вырывался из ее прекрасных глаз, она скребла зубами: "Вы сделали это нарочно, верно?".

Нин Тао серьезно посмотрел ему в лицо: "Я лечу твои раны, как ты смеешь так говорить обо мне, ты веришь мне и даешь тебе еще одну"?

Цзян выглядела свирепо: "Не смейте меня трогать? Ты делаешь, ты делаешь!"

Нинг Тао, ".........."

Как только раны на его теле были убраны, Цзян Хао даже не потрудился надеть футболку и прижал Нин Тао к дивану, чтобы обработать свои раны. Но то, что она видела, было чистой спиной, и хотя на спине Нинг Тао были небольшие раны, которые были пробиты древесными отбросами и стеклом, раны исчезли, и на ранах были видны следы рубцов.

Цзян Хао удивился: "У меня почти спина порвана, как ты?"

Нин Тао воспользовался случаем, чтобы сесть с дивана: "Я толстокожий и практиковал кунг-фу с детства, что это за маленькая травма? Ты не должна справляться со всем ради меня, просто надень свою одежду."

На самом деле это было психическое энергетическое поле, которое выдавливало из раны деревянный шлак, осколки стекла и все остальное, что было приклеено к его спине. Его духовная сила - это особая духовная сила естественного посредника между добром и злом, с аурой исцеления, и он даже не может справиться с этой маленькой травмой на своем теле, так что же это за особая духовная сила?

Но ты не можешь рассказать Цзян Хао такой секрет.

Кроме того, Цзян Хао, у которого на верхней части тела был только один лифчик телесного цвета, доставил ему много неприятностей. Разгневанная девушка слева и девушка справа, и бледный маленький живот с восьми-пакетным абсом отчетливо видны, и перевернутая линия бедер, все они, казалось, соблазняли его сделать что-то страстное.

Что еще хуже, он вдруг вспомнил первый поцелуй, который Цзян Хао украл, и вкус ее, казалось, задерживается между его губ.

Цзян Хао внезапно упал безмолвным, его глаза пульсировали, как он смотрел на Нин Тао.

Четыре глаза встретились, и между ними возникло странное магнитное поле.

Вальс на поле боя, и этот внезапный первый поцелуй, отношения между ними, казалось, коварно изменились.

Цзян Хао ничего не сказала, но ее тело "прижалось" к Нин Тао, который сидел на диване.............

Нин Тао необъяснимо нервничал: "Что, помнится, тот наемный убийца Цю Ман сказал, что его работодателем был американец по имени Николас Конвей, могли ли эти вооруженные люди быть посланы тем человеком по имени Николас Конвей"?

Цзян хорошие руки, прижатые к спинке дивана за Нин Тао, родился "Ша Донг".

Нин Тао крепко прислонился спиной к дивану, но злой кузов Цзян Хао все еще агрессивно "смотрит на него", как фары автомобиля с включенным дальним светом, так что он не осмеливается смотреть прямо.

"Я думал об этом давным-давно, но я не хочу об этом говорить." Цзян Хао сказал.

"Так о чем ты хочешь поговорить?"

"Не говори".

Нинг Тао, ".........."

"Хмм!" Голос внезапно зазвонил в пространстве, полном гормональных факторов.

В первый раз, когда я увидел его, Цзян Хао, который собирался надавить на Нин Тао, запаниковал и встал с дивана, схватил футболку, положенную на диван, и положил ее на свое тело.

Этот стон исходил из рта Линь Цинь Хуа, и он проснулся.

"Я... вы, ребята... "Линь Цинхуа посмотрел на Цзян Хао и Нин Тао, которые также были в середине офиса с изумлением в глазах, он изо всех сил старался вспомнить, что произошло, но это было очевидно напрасно, он мог вспомнить только то, что произошло до того, как он был обезболиван иголкой анестетика, то, что случилось потом он не знал вообще.

"Вы, ребята, говорите, а я проверю снаружи." Цзян Хао ушел с большим шагом, его лицо покраснело с пугающей краснотой.

Линь Цинь Хуа быстро успокоился, и после того, как Цзян Хао вышел, он понизил голос, ''хозяин, что случилось? Как твой старик сюда попал?"

Нин Тао был немного неразговорчив: "Я не твой хозяин, не называй меня хозяином, сколько раз мне повторять это?"

Линь Цинхуа сказал: "Твой старый отказ - твое дело, и я уважаю твое решение, но я буду стараться изо всех сил, чтобы произвести на тебя впечатление, и я верю, что однажды я произведу на тебя впечатление, чтобы ты принял меня как своего ученика". Ты не позволяешь мне называть тебя Хозяином, а я не смею называть тебя Тао или еще кем-нибудь, как насчет того, чтобы я называл тебя Боссом?"

Нинг Тао пожал плечами, безмолвный.

Линь Цинхуа встал со своего офисного стула, его тело немного тряслось и все еще реагировало на небольшую невесомость. Потом его взгляд невольно подошел к двери, а через секунду он перерезал себе горло: "А"...

Он видел тело, лежащее на земле, и цветок мозга, который проливался на землю, как цветок фасоли.

Нин Тао не мог не качать головой, и сказал темным голосом в сердце: "С таким мужеством, как ты, ты все еще хочешь быть моим учеником"? Цинь Чжоу - демон, ты тоже демон, но ты ведь не так уж далеко, правда? Цинь Чжуй - медсестра в клинике, ты даже не умеешь подметать пол".

Интересно, как бы чувствовал себя Линь Цинхуа, доктор биологических наук и будущий председатель Blueprint Biotechnology, если бы он знал, что думает его восхищенный "мастер" в данный момент.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0084: Измените Чжоу Ю в случайном порядке и покажите.**

0084 Глава: Измени случайный Чжоу Юй для тебя Четыре дня спустя, Солнечный Сиротский приют.

На обочине дороги был припаркован большой грузовик, а "дубинка" из города на большом автомобиле доставила в детский дом товары, в том числе детскую одежду и обувь, а также мебель, предметы домашнего обихода и книги. Все они были куплены Нин Тао на деньги, которые он сам заработал, чтобы отдать детям в детский дом.

У Суи и Ге Мин тоже были подарки.

Suya's - автомобиль с аккумуляторной батареей, красного цвета и маленького размера.

Ge Ming's - это седан Changan за $50,000+, а его Wuling Hondas за $5,000 действительно может быть выброшен на свалку и продан на металлолом, который является просто машиной на замену.

Нин Тао на этот раз, в дополнение к покупке травяных денег также заработал более трех миллионов, он на самом деле думал, чтобы Ge Ming купить хороший автомобиль более десятка или двухсот тысяч, но мысль о будущем для Лю Шуфэнь пациентов, как "справедливая компенсация", его маленькие деньги на самом деле не так много, даже если вы думаете об этом, но и только купил дешевый отечественный автомобиль Changan.

Ге Мин естественно плакал от радости и обнял Нин Тао: "Брат, ты действительно мой родной брат, я решил следовать за тобой в своей жизни".

Но Су Я был расстроен: "Эксцентрик, ты посылаешь седан, когда посылаешь маленького Гэ Цзы, и электрическую машину, когда посылаешь меня"?

Гэ Минхэй засмеялся: "Какие у меня отношения с Таози? Это были отношения, которые выросли в паре штанов, и мы все еще спали вместе".

Су Я раскрыл пренебрежительное выражение: "Вы что, друзья-геи?"

Ге Мин уклонился с дороги и с улыбкой сказал: "Так что насчет Киё? Что вы за друзья? Это ведь не может быть один из тех друзей из слова на букву "П"?"

Лицо Суи покраснело и плюнуло, ''Бесстыжий''! Я снова тебя побью, если ты так говоришь!"

Нин Тао также посмотрел на Гэ Мин: "Без глупостей".

У Ге Мин на лице было невинное выражение: "Я говорю о друге, разве друг с буквой "П" не друг? Вы все меня обидели."

Нин Тао не удосужился обратить на него внимание, как он сказал Су Я: "Су Я, когда ты получишь водительские права, я дам тебе их тоже".

Су Я была очень рада, "Правда?"

Нинг Тао сказал: "Когда мои слова не считались?"

"Тяни за крючок". Су Я протянула руку Нин Тао, и пышный белый безымянный палец также был передан Нин Тао.

Нин Тао был немного смущен и не хотел делать таких детских вещей, но когда он увидел, что Су Я упрямо ждет, когда он "потянет за крючок", он все же протянул руку и зацепил безымянный палец Су Я.

Суя, однако, совсем не чувствовал себя ребячеством, а прочитал строки в интересующем жесте: "Тяни за крючок, повесись, не меняйся сто лет, меняйся - это щенок"!

Нин Тао горько смеялся и читал ей жестко: "Тяни за крючок, повесься, не меняйся в течение ста лет, кто бы ни изменился - это щенок!".

Ли Сяоюй переехала, ее маленькое лицо, полное презрения, "Ребенок"!

Су Я взглянула на Ли Сяоюй и яростно сказала: "Ли Сяоюй, ты что-то ищешь?".

Ли Сяоюй уставился на Сую, потом подошел к Нин Тао, наклонил голову и посмотрел на Нин Тао: "Дядя Нин, мы тоже пришли потянуть за крючок, в будущем, когда я вырасту, ты тоже пришлёшь мне подарок, хорошо?"

"Хорошо". Нин Тао приседает и тянет за крючок с Ли Сяоюй.

Ли Сяоюй закончила читать свои строки, а затем с волнением последовала: "Дядя Нин, когда я вырасту, я хочу пройти тест на лицензию пилота, так что купите мне самолет после того, как я пройду тест! Мы потянули за крючок, ты щенок, если не купишься на это!"

Нинг Тао, ".........."

И Су Я, и Гэ Мин смеялись.

После обеда Нин Тао позвонил Су Яхао Гэ Мин и высказал свои мысли: "Гэ Мин, декан Чжоу ушёл и не знает, когда вернётся, но детскому дому нужен режиссёр, почему бы тебе не стать этим режиссёром".

"Я?" У Ге Минга было удивленное выражение лица.

"Правда?" Нинг Тао спрашивал.

Ге Мин неоднократно качал головой: "Нет-нет-нет, где я могу быть деканом, я недостаточно квалифицирован, и я не могу контролировать этих медвежонок".

Нин Тао добавил: "Десять тысяч в месяц, я заплачу за это".

Ге Мин сразу же изменил тон: "Договорились, я сегодня поработаю!"

Суа изогнула угол своего рта: "Я протестую! Я вырос в этом приюте, так что если у меня есть квалификация, я должен быть директором, верно? Маленький Ге может быть только поваром".

Нинг Тао сказал: "Не торопись так, у меня тоже есть планы на тебя".

"Мне все равно". Углы рта Суи изогнуты еще выше.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Я хочу построить здесь клинику, а ты приходишь в качестве медсестры и помогаешь мне управлять этой клиникой". Эта клиника не открыта для общественности, и открыта только для хороших людей, которые не могут позволить себе лечить свои болезни, например, таких пациентов, как Дин Чоу. Твоя обычная работа заключается в том, чтобы помогать мне следить за такими пациентами и приводить их в клинику. Ну, это также 10 000 в месяц, ты хочешь это сделать или нет?"

На лице Суи вырвалась улыбка: "Я тоже сегодня работаю!"

"Я дам тебе немного денег, а ты пойдешь к фармацевту и купишь какие-нибудь обычные лекарства, какие-нибудь от мелких недугов, и мы дадим их бесплатно". Если кто-то придет купить мой специальный бальзам для красоты, я возьму деньги, а ты позаботишься о доставке, вот и все, без проблем?" Нинг Тао сказал.

"Без проблем!" Сьюя сказала счастливо.

Таков был план, который Нинг Тао варил четыре дня.

Открывая клинику в приюте "Солнечный детский дом", Суя возвращает пациентов с добродушными достоинствами, которые, в свою очередь, используют кровавые замки, чтобы доставить их в Небесную клинику для назначения контрактного лечения. Предстоящий Цинь Чжуй - медсестра в клинике "Небесные врата" в Даймото, и тот пациент, которого она ищет, - это тот, у кого есть злые помыслы и грехи.

Один светлый и один темный, один добрый и один злой, арендная плата за добро и зло!

Ночь наступает.

Внедорожник ехал по извилистой горной дороге, за рулем был Лин Цинхуа, а Нин Тао сидел на диване со стороны пассажира.

"Босс, это место настолько отдаленное, что я не видел ни одной машины, ни одного человека с дороги в гору сейчас, может быть..." Линь Цинхуа не говорил.

"Может ли быть что-нибудь?" Нинг Тао спрашивал.

"Призраки есть". Лин Цинхуа сказал вслух.

Нинг Тао сказал несколько затаив дыхание: "Ты все еще боишься призраков? Ты демон, и новый, это все кишки, что у тебя есть, что ты за демон?"

Лин Цинхуа неловко улыбнулась: "Да, да, босс преподал мне правильный урок, я демон, призрак должен меня бояться".

"Женщина впереди с плюющимся языком размахивает тобой".

"А! Где?" Линь Цинхуа был ошеломлен.

Нинг Тао смеялся с улыбкой: "Ты, наверное, тот трусливый демон, которого я видел". После нескольких смехов он вдруг вспомнил кое-что: "Кстати, брат Цинь Хуа, я видел, как ты изменил свое лицо, откуда взялись эти лица? Это отсылка к чьему-то лицу? Я имею в виду, ты видишь ровного человека, помнишь, как он выглядит, и становишься тем, кем выглядит этот человек?"

Линь Цинхуа сказал: "Конечно, это мое собственное лицо, но это все лица, которые я спрятал в своей генетической цепочке, мои способности ограничены, и я могу изменить только некоторые из них".

Нин Тао моментально понял, что поиск предка, поиск предка - это не то, что означает поиск предка? И этот поиск был не откуда-то, а изнутри его собственной генетической цепочки!

Линь Цинхуа продолжил: "Я говорил вам, что генетическая цепочка человека содержит эволюционную информацию, которая до сих пор хранилась в человеческой расе, и каждый человек имеет бесчисленное множество предков, и если мое исследование будет успешным, возможно, я смогу разгадать тайну истинного происхождения человеческой расы, или даже высшую загадку жизни".

Нин Тао на мгновение подумал и сказал: "По вашему мнению, у случайного человека на улице было бы бесчисленное множество предков на его теле"?

Линь Цинхуа кивнул, ''Я дам вам пример, даже если это подметальный мастер, которого вы встретите на улице, его предком, вероятно, будет Ли Бай, и, возможно, даже император Цинь Хань У. Мое исследование заключается в том, чтобы высвободить информацию, скрытую в генетических цепочках с помощью наркотиков, а затем разобрать эту информацию, чтобы найти ответы, которые мне нужны".

"Что ты нашел пока?"

Линь Цинхуа не сразу ответил на вопрос Нин Тао, его глаза вдруг стали зелеными, и сразу же после этого его лицо стало расплывчатым, его глаза носом и ртом были слепыми.

Нинг Тао был ошеломлен и напряжен, "Черт тебя побери, где твои глаза? Следи за машиной!"

Лицо Линь Цинхуа внезапно соскользнуло вверх, сцена была очень похожа на картинку внутри фруктового автомата, в один момент это была папайя, в один момент это была личи или что-то вроде того, но все лица, которые он соскользнул, были человеческие лица, женские лица, мужские лица, красивые лица, уродливые лица, так быстро, что это было ослепляюще.

Внезапно, лицо остановилось, это было красивое лицо с безошибочными линиями, пара глаз, как глубокие и таинственные, как холодные звезды на глубоком небе.

"Кто это?" Нинг Тао сказал в изумлении.

"Ты догадался". Голос Линь Цинь Хуа тоже изменился, загадка густая.

Нин Тао уставился на него, как младший брат мог позволить своему боссу угадать загадку?

Линь Цинь Хуа обыскал его плечи: "Ну, говорю тебе, это тот, кто выцветал в пыли и дыме во время разговора и смеха - Чжоу Ю!".

Нин Тао был ошеломлен. Пока он был человеком Хань или даже китайцем, боюсь, он не знал о Чжоу Ю, который женился на Сяо Цяо, который победил Цао Цао на Красной скале, чья история рассказывалась тысячелетиями. Кто знает, как он выглядел? Тем не менее, Линь Цинь Хуа превратил его лицо в лицо Чжоу Юя, как и Гун Цзинь, который путешествовал во времени и пространстве!

Лицо Линь Цинь Хуа повернулось обратно к своему, то, что только что произошло, было похоже на иллюзию, а не на реальность.

Нинг Тао отозвался и спросил: "Что ты получил, став Древним?"

Линь Цинхуа сказал: "Некоторые воспоминания, я могу выкопать некоторые очень глубокие воспоминания о древних, как Чжоу Юй, я могу выкопать немного его и Сяо Цяо, и немного быть настолько злым, что Конг Мин плюнул кровью, но это расплывчато. Однако, самая сильная генетическая информация в моей генетической цепи - Танг Xuanzong, как вы знаете, я думаю о себе как Танг Xuanzong, когда я болен. Я могу ярко вспомнить его роман с Ян Гифэй, и могу знать, что до сих пор я не выяснил, из какой ветви пришла генетическая информация о Тан Сюаньцзуне".

Разум Нинг Тао был наполнен любопытством: "Продолжай".

Линь Цинхуа продолжил: "Я поговорю с вами после того, как у меня еще будут результаты генетической информации Тан Сюаньцзуна, позвольте мне сначала поговорить о том, что я могу получить. С помощью этих воспоминаний я могу получить очень ценную информацию для изучения тайн человеческого происхождения. К сожалению, Медицина предков не сработала в конце концов, я не мог вернуться назад в прошлое, и я мог только использовать генетическую информацию некоторых сильных душ из генетической цепочки, обычные люди со слишком слабой душой просто не могли ее использовать".

Нин Тао на минуту замолчал и сказал: "Офицер Цзян сказал, что академик Лян Кеминг из Академии наук возобновил проект "Поиск предков" и хочет нанять вас в качестве специального эксперта, вы согласились?".

"Нет, я обещал тебе, что больше никогда не прикоснусь к проекту "План предков"". Тот парень по имени Лян Кеминг продолжал давить на меня, чтобы я помог ему в его исследованиях в области лечения предков, и я был вынужден справиться с давлением, но на самом деле не помог ему". Линь Цинхуа и так далее, таким образом, давали Нин Тао заявление.

Нин Тао также ничего не сказал, для него, чтобы вылечить Линь Цинхуа просто бизнес, который не получает "деньги диагноза", так как он не получает деньги диагноза, Линь Цинхуа исследования не имеют никакого влияния на него. Стоя с точки зрения Закона о внешней небесной клинике, он должен остановить это. Однако, с его личной точки зрения, ему было любопытно о проекте поиска предков Линь Цинхуа и он хотел узнать результаты. В такой ситуации он чувствовал себя смущенным, и некоторое время он не знал, как с этим справиться.

Как раз тогда Линь Цинь Хуа захлопнул тормоза, чтобы остановить внедорожник.

Впереди больше не было дороги, только тропа из овечьего кишечника, ведущая вверх по холму.

Гора Зеленого Дракона здесь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0085 Бросание мороженого, если вы не согласны...**

Глава 0085 Бросая мороженое в полчаса похода, в конце тропы "Овечьи кишки" появилась деревня. В этой деревне было около пятидесяти или шестидесяти семей, в основном старые дома с корой на крыше, иногда с зелеными плиточными домами или двумя, которые были гораздо хуже, чем дома за пределами гор. Во всей деревне нет света, и неизвестно, давно ли ушли в постель жители горных селений, которые пользуются электричеством консервативно, или вообще нет подключения к электросети.

В пятнадцать лет луна была большой и яркой, а прохладный лунный свет окутывал деревню, как туман.

Нин Тао использовал свою технику поиска, чтобы взглянуть поближе, но он не нашел ничего плохого, это была обычная деревня. Тем не менее, он всегда чувствовал, как будто есть что-то скрытое в туманном лунном свете, и смотрел на него и Линь Цинхуа с мрачным взглядом.

"Босс, что в этом плохого?" Лин Цинхуа выглядела нервной.

Нин Тао покачал головой: "Нет, давай посмотрим, следуй за мной и будь осторожен".

Нин Тао носил маленькую коробку с лекарствами к деревне, Линь Цинхуа внимательно следовал, и двое пришли к входу в деревню один за другим.

На перекрестке деревни находится кривая акация на шее, под деревом - каменная стела, на каменной стеле выгравировано "большая чаша деревни" в три слова, шрифт пестрый и нечеткий, тело стелы изуродовано, выглядит, как минимум, несколько сотен лет.

Дерево акации также было очень старым, цветущим белыми цветами акации, а воздух наполнялся свежим цветочным ароматом цветов акации. Дерево акации неплохо игнорировать это жуткое место, цветы акации добавляют сюда свет и древний шарм.

"Деревня Большого Кубка, какое странное имя". Линь Цинь Хуа сказал.

"Пойдем со мной". Нин Тао переступил через монолит и вошел в деревню.

Бла-бла-бла!

Вороны вылезали из деревни, но их нигде не было видно.

Ночной ветерок проносился мимо, и деревья на склоне холма качались и издавали хныкающие звуки, как будто кто-то шептал в темноте горы, и как будто кто-то плакал в темном углу.

Казалось бы, это связано с нервозностью, стимулированием, один из глаз Линь Цинь Хуа стал зеленым, а нежное лицо Цинь Сюя изменилось, вычищая яростное лицо треугольными глазами, большим носом, большим ртом и подбородком, полным отбросов бороды.

"Кто это, еще раз?" Нинг Тао спрашивал.

Низкий, хриплый голос появился во рту у Линь Цинь Хуа: "Я тоже не знаю, но люди, которые могут оставить личную информацию в человеческой генетической цепочке, не просты. Я думаю, что он довольно хорош, почисти ему лицо и будь храбрым".

Нин Тао вспоминал слова Линь Цинхуа, и если он думал об этом, он чувствовал, как будто он прикоснулся к чему-то в своем сердце, но он не знал, что это было.

В это время Нинг Тао также обнаружил, что эта деревня не была нормальной, он не чувствовал запаха человека и не видел определенного дома с человеческим предпогодным полем. Если бы это было так, то он должен был видеть это, так как те старые дома были в основном забиты стенами, с промежутками, и можно было видеть изнутри с первого взгляда. Эта ситуация также заставила его сердце немного нервничать, в деревне никого нет, этот парень назначил встречу в этом месте, что делать, если это была ловушка?

"Босс... есть ли действительно призрак?" Линь Цинхуа был еще более нервным, он расчесал яростное лицо, но это было всего лишь лицо, он все еще был им, робкий новый демон.

Не дожидаясь, когда Нин Тао скажет о нем хоть слово, перед ним вдруг загорелся свет.

Свет рассеял тьму, и здание, построенное из камня, вышло из моря теней. Но это было совсем ненормально, у него было только четыре стены и нет крыши. Под ступеньками перед дверью стояли два каменных льва, один хромой, другой безголовый, выглядящий жутковато.

Свет, не электрический, а белый фонарь. Он висел на одной стене на бамбуковом столбе, мягко качаясь на ветру, его огненный свет мерцал, как будто в любой момент погас.

Под белым фонарем стоял человек в очень большой ковшовой шляпе, которая закрывала его лицо. Черный халат, который он носил над своим телом, покрывал линии его тела и, вероятно, показывал, что он очень высокий. Такой человек, оказавшись в такой обстановке, все, что он мог припомнить - это древний тип рыцарского человека, и тот тип, который очень хорошо умел летать по стенам. Но то, что он держал в руке, было не рыцарским мечом, а мороженым.

Это мороженое портит всю картину.

"Два даосиста, пожалуйста, подойдите". Человек с черной каемочкой говорил, его голос был хриплым и низким. Открыв рот, чтобы поздороваться, он на самом деле взял мороженое в руку и лизнул его.

У Лин Цинхуа ноги дёргались.

Нинг Тао сказал: "Не бойся, я буду защищать тебя, следуй за мной".

Линь Цинь Хуа кивнул и последовал за Нин Тао к человеку.

Человек в черной мантии также вышел из развалин здания, где осталось всего четыре стены, и шел, бормоча себе: "Этому селу несколько сотен лет, это поздний Мин и ранняя династия Цин, группа солдат Мин, не желающих сдаваться цинскому двору, сбежала на это место, и упала в траву и построила крепость для бандитов. Они часто пили в больших мисках и ели мясо в больших мисках, отсюда и название Big Bowl Village. К сожалению, как видите, деревня пуста. Старые умирают старыми, молодые переезжают в город в поисках современной городской жизни, и я им больше не нужен в качестве хранителя. Мир изменился, это уже не тот мир, с которым я знаком".

Обе стороны все еще находились на некотором расстоянии друг от друга, но голос человека, говорящего сам за себя, как будто говорил прямо ему в ухо, слова были ясны, и даже дыхание было слышно!

Нин Тао Ян сказал: "Кто вы? Зачем вы попросили нас приехать сюда?"

Но человек в черной мантии сказал: "Перемены делают совершенным, эта древняя страна воссоздала процветание династии Великих Тан через реформы и открытия, это заняло всего тридцать лет, поэтому реформы важны, мы должны измениться".

Слова были необъяснимы, давая Нин Тао ощущение, что этот таинственный человек был немного ненормальным. Но если он ничего не прояснит, то решит. Он вел Линь Цинь Хуа навстречу друг другу в больших шагах и вскоре встретился в расчистке в конце деревни.

Мужчина в черном халате и в ведерной шляпе посмотрел на Нин Тао, затем переместил взгляд на тело Лин Цинхуа и посмотрел на две секунды, прежде чем сказать: "Что ты делаешь, превращая свое лицо во внешность Ву Санги? Я увидел это лицо и хотел ударить его".

Нин Тао не мог не посмотреть на Линь Цинхуа еще раз, пораженный в своем сердце, это тот исторический Ву Санги, который в приступе ярости бросился к короне? Не могу поверить, что я такая уродливая.

Линь Цинь Хуа был одновременно смущен и нервничал, следуя за ним, и почистил лицо обратно. Он - новый демон, у которого нет других способностей, но он очень хорошо чистит лицо.

Нин Тао сказал вслух: "Друг, ты попросил нас встретиться, но мы ничего о тебе не знаем. Я просто спросил тебя, кто ты, на этот вопрос трудно ответить?"

Человек протянул руку и удалил карман, показав постное лицо, пару глаз, острых, как глубокие лужи бирюзы. У него была борода на верхней губе и подбородке, а с худощавым лицом у него был сказочный стиль. Тем не менее, эти зеленые глаза предали его, и он был демоном.

Рожденный быть человеком и демоном, без использования учетной книги Небесной внешней клиники Бамбук Джейн Нингтао мог догадаться, что он был новым демоном.

"Я, Инь Мо Лан, служил на Восточной фабрике династии Великих Мин, в ранге тысячи дворов." Человек, который называл себя Инь Мо Лан, изогнул руку в Нин Тао и Лин Цинхуа.

Линь Цинхуа сказал врасплох: "Великий Мин Золотая Одежда Гвардия"? Тебе... разве тебе не несколько сотен лет?"

Инь Мо Лан только что слегка кивнул.

Реакция Нин Тао была безвкусной, что Чэнь Пиндао прожил более двух тысяч лет, этот Инь Мо Лань перед ним был ничем по сравнению с Чэнь Пиндао. Однако, из вежливости он также последовал примеру Инь Мо Лана и изогнул руку, вежливо сказав: "Старейшина Инь, это вы выписали Линь Цинхуа этот рецепт лекарства, верно? Опять же, ты попросил меня и Линь Цинь Хуа приехать сюда по отдельности, я прав?"

Инь Мо Лан сказал: "Ты во всём прав, но в одном ты ошибаешься, то, что я дала ему, это не рецепт, а рецепт на дан".

Сердце Нинг Тао внезапно наполнилось волнами шока! С того момента, как он вступил в контакт с проектом Линь Цинхуа "Поиск предков", он всегда думал, что это научное исследование, даже если он открыл Духовную Землю, он думал, что это только важный материал для создания Поисковой медицины предков, но он не думал, что то, что Линь Цинхуа изучает на самом деле является Эликсиром Культивируемого Царства!

"Старейшина Инь, зачем вы дали Линь Цинь Хуа формулу культивирования Дэна?" Нин Тао спросил с сильным чувством удивления в сердце.

Инь Муран сказал: "Разве я этого не говорил? Мир меняется, время меняется, и мы тоже должны меняться. Я хотел попробовать усовершенствовать рентоискатель Дэн с помощью современных технологий, но, к сожалению, не смог".

"Для тебя важен предк, ищущий Дэна, и почему?" Любопытство Нинг Тао усилилось.

Инь Мо Лан засмеялся: "Молодой человек, желающий узнать секрет Rent Searchking Dan, если ты не пообещаешь сотрудничать со мной".

"Работать с тобой?"

"Да, мы вдвоем работаем вместе, а ты дорабатываешь Дэна в поисках ренты." Инь Мо Лан сказал вслух: "Для этого я прошу тебя приехать сюда, чтобы встретиться".

Нин Тао на мгновение замолчал, а потом покачал головой: "Простите, я ни для кого не буду рафинировать отличный эликсир". Я всего лишь врач, который лечит и спасает людей, и если однажды ты придешь ко мне, когда тебе нужно будет обратиться к врачу за лекарством, я, безусловно, помогу, пусть этот вопрос будет решен".

Настроение Инь Мо Лана слегка колебалось: "Есть очень мало культиваторов, которые вошли в даос по медицине, и вы единственный, кого я когда-либо встречал. Эксперимент Линь Цинхуа должен был потерпеть неудачу, и я также думал, что он умрет, но вместо этого вы вылечили его, и ваша способность вне моего воображения. Я также исследовал вас, и я обнаружил, что вы очень хороши в совершенствовании Ищущего Предка Дэна, и у меня есть предчувствие, что если вы придете, чтобы усовершенствовать его, вы определенно сможете усовершенствовать идеальный Ищущий Предка Дэн!".

Линь Цинхуа посмотрел на Нин Тао, он, очевидно, хотел знать секрет рентоискательства Дан, и рентоискательства Дан так важен для этого Инь Мейлан, но он не осмелился попросить Нин Тао пообещать сотрудничать с Инь Мейлан, его сердце задыхается.

Нин Тао на самом деле также хотел узнать секрет рентоискателя Дан, и как выглядит идеальный Древний Поисковик Дан, но он был рожден, чтобы быть посредником между добром и злом, и владелец клиники за пределами неба, как он мог сотрудничать с демоном, чтобы усовершенствовать Древний Поисковик Дан, который может превратить людей в новых демонов?

Нин Тао изогнул руку и вежливо сказал: "Старейшина Инь, вы просили меня о встрече, я приехал, мы тоже встречались, так что пусть будет так, я притворюсь, что вы ничего не сказали, до свидания".

Линь Цинхуа был очень расстроен в сердце, видно Нин Тао повернулся и ушел, он также повернулся и ушел, не смея ни на секунду задерживаться.

БАРК!

Мороженое пролетело над головами Нин Тао и Лин Цин Хуа и разбилось о землю перед ними.

Бросать мороженое в людей, которые не говорят правильные вещи. Что это значит?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0086: Золотая Цикада убегает от своей оболочки.**

Глава 0086: Золотая Цикада проливает свою оболочку, Нин Тао повернул: "Старейшина Инь, что ты имеешь в виду?".

Инь Мо Лан холодно ворчал: "Зачем вы, ребята, занимаете это место? Приходи, если хочешь, иди, если хочешь?"

Нин Тао холодно спросил: "Чего ты хочешь?"

"Ты знаешь так много моих секретов, что так нельзя уходить, верно?" Инь Мо Лан сказал горестно.

Линь Цинхуа нервничал и боялся в своем сердце, и с грохотом он вытащил еще одно лицо, на этот раз это было лицо Тан Сюаньцзуна, с которым он был наиболее знаком, несущего величие императора. Тем не менее, его поведение вовсе не было связано с императором, он спрятался за Нин Тао и поднял руку, чтобы указать на Инь Мо Лань: "Знаете ли вы, кто мой господин, старик, это? Ты осмеливаешься так угрожать моему хозяину, ты слишком стар для жизни, не так ли?"

В его глазах Нин Тао был почти "представителем Небесного Пути" и определённо более могущественным, чем этот Инь Мо Лан. Однако он не знал, что более месяца назад его "хозяин" все еще стоял на страже у входа в Университет Шанченг, предлагая отремонтировать поврежденные столы и стулья.

"Ха! Что такого страшного в докторе по выращиванию?" Инь Мо Лан с презрением сказал: "Знаете ли вы, почему никто не выбирает путь из медицины?". Это потому, что практикующий врач, который начинал как врач, ничего не может сделать, кроме как заниматься алхимией и медициной, но что еще он может сделать? Ты знаешь, как сделать волшебное оружие? Ты знаешь заклинания? Дело не в том, что я хвастаюсь, я могу убить вас обоих одним кулаком!"

"Ты хвастаешься!" Лин Цинхуа перепутал.

Инь Мо Лан холодно ворчал и поднял кулак над головой, облако черного Ци мгновенно развернулось вокруг его кулака. Секундой позже он ударил кулаком о землю.

Бряк!

С приглушенным звуком на полу каменной плиты под ногами Инь Мо Лана была яма размером с горшок, а на окружающих плитах появились паутинные трещины.

С этим ударом убить носорога совсем не проблема!

Нин Тао был шокирован в своем сердце, но на поверхности он был спокоен, он сказал вяло: "Ты действительно хорош, но ты также недооцениваешь меня, ты сказал, что я не знаю никаких заклинаний, я исполню заклинание для тебя, сейчас! Если ты сможешь прорваться, я обещаю дать тебе таблетку для поиска предков".

"Ха-ха-ха!" Инь Мо Лан выпустил громкий смех.

Нинг Тао тоже не злился: "Над чем ты смеешься, когда я говорю, что умею делать заклинания?"

Инь Мо Лан чихнул: "Заклинания, это то, что существовало только в Древней Эре Линга, и эта эпоха давно уже закончилась. Теперь, когда окружающая среда в мире ухудшилась, а аура вот-вот истощится, ни один культиватор все еще не может выполнять заклинания. Единственное, что вы можете сделать, когда пытаетесь захватить территорию, это вытащить волшебное оружие, оставленное вашими предками или вашим кланом. Но даже если это мана, она все равно используется реже одного раза. В наше время заклинания многих сект и великих кланов настолько редки, что они не сражаются до смерти, и они определенно не будут использовать их, когда им придется, как ты смеешь говорить мне, что ты знаешь заклинания?".

"Почему это происходит?" Нинг Тао снова спросил.

"Откуда мне знать? Многие хотят разгадать тайну конца эпохи Линггу, но до сегодняшнего дня никто не смог этого сделать. Этот Ищущий Предков Дэн был чем-то из Древнего периода Линга. Кроме того, культивирование - это культивирование бессмертных, спрашиваю вас, когда вы когда-нибудь видели настоящего бессмертного?"

Нинг Тао покачал головой. Даже он впервые услышал фразу "высочайший уровень возделывания - это возделывание бессмертия".

Инь Мо Лан напевал легкомысленно и с презрением сказал: "Я прощаю тебя за то, что ты не видел его, ты был в Дао всего лишь недолгое время, но ты все равно осмеливаешься открыть секту и принять маленького демона в ученики, на мой взгляд, ты просто лягушка на дне колодца!".

Нинг Тао всё ещё не разозлился: "Ты сказал, что ни один культиватор в этом мире не может использовать заклинания, и что заклинания используются раз меньше, так что... ты использовал гнилое заклинание?"

Инь Мо Лан слегка замерз: "Почему ты спрашиваешь об этом?"

В углу рта Нин Тао появился намек на улыбку: "Я открыл клинику, вы можете понять это как клинику по выращиванию растений, я лечу не только людей, но и демонов, кроме того, моя клиника также начала бизнес по восстановлению нарушенных заклинаний, если вы используете нарушенные заклинания, вы принесете их мне, и я смогу исправить их для вас". Конечно, это не бесплатно".

"Ты шутишь? За все время, проведенное в мире культивирования, я никогда не слышал ни о ком, кто мог бы исправить нарушенные заклинания, ты думаешь, что ты бессмертный"! Инь Мо Лан опрыскал Нин Тао одним укусом.

Нин Тао сказал: "Веришь или нет, но я уже починил волшебное оружие для старейшины, и записался на прием, чтобы забрать его сегодня вечером". Я думал, что не задержусь слишком долго на твоем месте, но я не понимал, что ты все еще очень надоедлив, между нами ничего нет, и ты на самом деле хочешь заставить меня доработать Дэн для тебя".

У Инь Мо Лана глаза были как мечи: "Сначала ты говорил, что он умеет делать заклинания, а теперь он говорит, что умеет исправлять заклинания, ты хочешь обмануть меня и убежать, так? Если бы не тот факт, что у тебя все еще есть какие-то способности в алхимии, я бы убил тебя, блядь, прямо сейчас!"

"Ты слышал о том, чтобы искать Землю?" Нинг Тао говорил слабым тоном.

Инь Мо Лан был ошеломлен: "Ищешь землю и камень с чернилами? Чернильный камень Искателя Земли Сюань Тяньцзы?"

Он фыркнул мимоходом: "Я говорю о чернильном камне "Сюань Тянь Цзы", а старшеклассники, о которых я говорю и которые придут за волшебным оружием, - это "Сюань Тянь Цзы", так что вы можете поговорить позже".

"Чушь собачья! Сюань Тяньцзы исчез на сотни лет, и легенда гласит, что он уже взобрался на вершину мира, так что не почините ли вы для него его земной чернильный камень? Я вижу, что ты искренен в своем желании умереть!" Тело Инь Мо Лана было запутано в черном Ци и было готово к удару.

Нин Тао вытащил чернильный камень из маленькой аптечки и держал его в руках.

Инь Мо Лан сразу подняла глаза, и её голос дрожал, когда она говорила: "Это... это..."

Нинг Тао не сказал ни слова, медленно вытащил бутылку чернил из маленькой коробки с лекарствами, открутил крышку и налил тридцать миллилитров чернил в камень с чернилами.

Чернила в чернильный камень, странное энергетическое поле родился, по ауре слились в "поиск почвы камень чернил" в чернилах едва заметно появились.

В этой сцене с первого взгляда видно, что это необычайно качественное легальное оружие, не говоря уже о "ЛГО" Сюань Тяньцзы, старшего брата "Культивирования Истины".

"Если это действительно чернильный камень Сюань Небесного Сына, ищущего Землю!" Инь Мо Лан наконец-то узнал это, в конце концов, он был в Царстве Культивирования в течение сотен лет, некоторые заклинания знаменитостей были ему знакомы, даже если он никогда не видел их своими собственными глазами.

Как только его слова упали, пульсация чернил в землеискательном чернильном камне размахнулась, и пульсация сменилась стреловидной формой, каскадируя до масштабов, которые были руинами каменного дома без крыши.

Нин Тао взглянул на величину шока чернил, и был поражен, как он тайно сказал в своем сердце: "Я не ожидал, что на самом деле есть духовная почва в этой горе Зеленого Дракона, кажется, что количество все еще значительное! Неудивительно, что Инь Мо Лань смог дать Линь Цинхуа земли духа, оказалось, что эти земли духа пришли отсюда!".

Сейчас, когда ресурсов для возделывания не хватает, земледельцы будут бороться за место, где они могли бы практиковаться с небольшой духовной энергией, не говоря уже о таком сокровище, как духовная почва. Первоначально у него было намерение убивать без сотрудничества, и когда Искатель Ту Янь узнал, что здесь спрятана духовная почва, его убийственное сердце стало еще более решительным.

Однако, как раз в тот момент, когда он собирался сделать свой ход, Нин Тао сказал: "Я никогда не знал, как использовать этот камень чернил для поиска земли, и я должен спросить старшего Сюань Тянь Цзы за советом позже".

Имя "Сюань Тяньцзы" снова упало ему на уши, а убийственное сердце Инь Мо Лана на мгновение остановилось. Если он убьёт Нин Тао, боюсь, Сюань подумает, что хочет украсть чернильный камень, тогда убей его!

Воспользовавшись этой точкой колебаний Инь Мо Лана, Нин Тао укусил указательный палец правой руки, согнул его вниз и одним движением перетащил на каменную плиту на земле, и одним движением петли родился образец кровяного замка.

Это то, что он называет "розыгрышем заклинаний".

На самом деле, уже тогда, когда Инь Мо Лань заставил его сотрудничать, когда он отказался, он почувствовал, что Инь Мо Лань передвинул его сердце, чтобы убить, и именно тогда он передвинул его сердце, чтобы нарисовать кровяной замок, чтобы открыть дверь удобства и забрать Линь Цинхуа. Прежде всего, он не мог победить Инь Мо Лань, который практиковал сотни лет. Даже если бы мы все пренебрегли личностью практикующего, личности охранника Цзинь И было бы достаточно, чтобы злоупотреблять им тысячу раз. Во-вторых, он также привез с собой Линь Цинь Хуа, маленького демона, который сражался против соевого соуса, и как только война началась, Линь Цинь Хуа определенно будет первым, кто умрет. Как он смеет быть героем в этой ситуации?

"Что ты собираешься делать?" К тому времени, как Инь Мо Лан оглянулся, Нин Тао уже снял кровь.

Нинг Тао сказал: "Разве это не правда, что ты не веришь в то, что я могу накладывать заклинания? Вот где я собираюсь наложить на тебя свои заклинания".

"Какие заклинания?"

"Не волнуйся, это просто маленькое заклинание". Нинг Тао вставил ключ от клиники в кровяной замок.

Дверь удобства открылась стуком, а на земле появилась черная, как чернила, дыра. Нин Тао и Лин Цинхуа отстали на ноль секунд, и упали в яму.

"Ребенок, куда идти!"

За один шаг каменная плитка на земле треснула, и его фигура стала похожа на стрелу, которая в ярости выстрелила, ударив ножом в отверстие в земле.

Дверь аспектов внезапно исчезла.

Инь Мо Лан ударился головой о землю приглушенной стрелой, его голова пробита в землю, а шея полностью укоренилась, весь человек был похож на копье в форме человека, застрявшее в земле.

Клиника "Из рая".

Линь Цинхуа сел на ягодицы, Добрый и Злой Динь смотрел на него гневно, и он также был забывчив.

Нинг Тао вздохнул: "Жаль, что парень не догнал".

Сердце Линь Цинхуа почувствовало блеск, "Хозяин, вы, старик, запутались? Как страшно этот парень, и ты хочешь, чтобы он наверстал упущенное?"

Нинг Тао холодно ворчал, ''Хмф''! Я надеялся, что он придет, ему повезло, что он не пришел за ним".

Знать, что Чэнь Пиндао, Даосист Небесного Пса, проживший более двух тысяч лет, лечился в клинике Тяньвай и совсем не имел характера, так какой смысл был в одном Инь Мо Лане? Инь Мо Лан собирался убить его, владельца клиники, в Небесной Иностранной Клинике, и Небесная Иностранная Клиника подавила бы его за считанные секунды!

Этот опыт заставил Нин Тао принять решение бороться, если он сможет победить в будущем, и привести тех, кто не смог, в Небесную клинику!

"Хозяин, что теперь?" Линь Цинхуа спрашивала.

Нин Тао сказал: "Уже так поздно, ты не собираешься спать? Спи, конечно".

Линь Цинхуа горько смеялась: "Где я могу спать, что если этот Инь Муран придет ко мне? Нет, я останусь здесь с тобой, старик."

Нинг Тао указал на Трипод Добра и Зла: "Если ты можешь остаться здесь, ты можешь остаться здесь".

Только тогда Линь Цинхуа переместил глаза, чтобы посмотреть на Добрый и Злой Трипод, и с первого взгляда, свирепый взгляд Добрый и Злой Трипод, казалось, проникает в его тело и душу сразу, и его ноги ослабли, как он последовал и сказал: "Учитель, я, я лучше вернуться".

В это время Нин Тао вдруг схватил его за руку и толкнул в дверь удобства, которая только что была открыта.

Темнота отступила, и к тому времени, когда глаза Линь Цинь Хуа снова увидели вещи, она уже была на крыше жилого здания.

"Это... что это за место?" Линь Цинхуа поднял глаза, чтобы посмотреть вдаль, и его глаза вдруг остановились в здании, которое напоминало брючный костюм, то он был ошеломлен.

Добро пожаловать в Северную столицу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0087: Маленькая госпожа нового дома**

0087 Глава Новая Семья Маленькая Госпожа Клиника за пределами неба была молчалива, черно-белые ци поднимались из горшка добра и зла, сгущаясь без рассеивания.

Нинг Тао скрестил ноги и сел у подножия Трипода Добра и Зла, снова и снова управляя Техникой Культивирования Первоначального Инициирования. Это не временная фиксация, а привычка. Четыре года в колледже, он уже давно развил жесткий характер, и он всегда был в привычке облажаться, не желая тратить время впустую.

Небо сияло, даже не подозревая об этом, а утреннее солнце было наполнено облаками.

Божественный смысл Нинга Тао снова пришел в его физический мир, белое небо, белая земля и уродливое "болото".

Ничего себе! Черно-белый "угорь" вырывается из грязевой лужи, летит в воздух, а затем окунается в грязь головой. Грязь лужи дрожала и покрывалась рябью.

Этот грязевой пруд - его грязевой дворец Мару, а черно-белый "угорь" - его духовная сила. Его дворец с грязевыми пилюлями явно был немного больше, чем раньше, и его духовная сила снова явно была немного сильнее, чем прежде.

"Когда мой дворец Грязевых Пиллов станет настоящим дворцом? Когда моя экстрасенсорная сила перейдет от этой маленькой рыбки к гигантскому дракону? Инь Мо Лан сказал, что культивирование истины - это культивирование бессмертия, действительно ли есть бессмертный в огромной вселенной? Если так, то где они? Может быть, только те истинные бессмертные, их дворец с грязевыми пилюлями, являются золотыми, парящими и атмосферными дворцами?". Нинг Тао думал в своем сердце.

Как Он представлял себе это в своем воображении, Его Божественное осознание вышло из Его физического мира.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао подумал, что это снова Линь Цинхуа звонит, но достал свой мобильный телефон и увидел незнакомый номер, на мгновение засомневался и ответил на звонок.

"Доктор Нинг?" Мягкий голос исходил из телефона.

Это был голос Цинь Чжоу, простой звук, который мог смягчить кости человека.

Нин Тао сказал: "Это я, Цинь Чжоу, твоя демонская кость лучше?"

Голос Цинь Чжоу прозвучал так: "Я почти выздоровел, приезжай и забери меня".

"Я сейчас приду". Нинг Тао повесил трубку и подошел под каменную стену.

На этой каменной стене было несколько кровавых замков, некоторые из них из Северной столицы, некоторые из приюта "Солнечный свет", а некоторые из его дома, различные кровавые замки, соответствующие разным местам. Кровавый замок, нарисованный на шиферном полу деревни Биг Боул прошлой ночью исчез, в то время он не видел позу Инь Мо Лана с застрявшей в земле головой, рисунок кровяного замка, нарисованного на шиферном полу, также был уничтожен Инь Мо Ланом. Однако, даже если бы Кровавый замок деревни Большой Кубок все еще был там, он бы не пошел.

Нин Тао вставил ключ в шаблон кровяного замка, который соответствовал комнате Цин Чейсинга, а затем скрутил его щелчком.

Дверь удобства, которая была темной, как чернила, открылась, и Нин Тао вошел, переживая вторую или две темноты, и уже был в середине комнаты Цин Чейсинга, когда он сделал еще один шаг.

Дом полон золотой проволоки Нан дерево, золотая проволока течет, свет можно увидеть, как сон. В воздухе парит темный аромат, не только целебный аромат золотистой палки, но и таинственный аромат. Это был запах тела Цинь Чжоу, который обладал соблазнительными свойствами.

Нин Тао вышел из двери удобства и увидел момент, когда Цин гнался за всем своим человеком, замерз, ничего хорошего.

Цинь Чжоу стоял на краю кровати, улыбаясь, когда смотрел на демона, Господа, прошедшего сквозь стену. На ней был костюм медсестры, кепка медсестры, вышитая красным крестом, рубашка с короткими рукавами, вышитая красным крестом, воротник которой был открыт до пупка, и большой простор белых цветов красоты, открывавшийся на воздухе, при этом ткани было немного меньше, чтобы покрыть его. Под ней была короткая белая юбка, настолько короткая, что едва прикрывала ягодицы и с большим движением выходила обнаженной.

Нежное лицо женщины, свирепая грудь, змеиная талия и длинные ноги, занимающие две трети пропорции ее тела, в этом наряде идут к входу в клинику в небе, а люди, выстраивающиеся в очередь, чтобы увидеть пациентов, боятся выстраиваться в очередь у павильона на Садовой улице.

Цинь Чжоу обернулся и показал Нин Тао ее соблазнительную, стройную талию и стройные ягодицы, и сказал с большим ожиданием: "Доктор Нин, как дела?".

Сердце Нинг Тао было в замешательстве: "Кто купил тебе этот костюм медсестры?"

Цин преследовать левую ногу вперед, правую ногу назад, две ноги скрещены, руки на стороне малого живота, угол рта полон улыбок: "Вернемся к словам доктора Нин, это моя сестра купить для меня, у меня нет аккаунта Taobao, у нее есть. Но это мой выбор, как тебе нравится?"

Она исполнила старую "Аве Мария".

Если бы у нее вообще не было проблем с ношением хэнбока или чего-то в этом роде, но на ней был наряд медсестры, купленный на Taobao, и когда ее ноги скрестились и изогнулись вниз, Нинг Тао ударил ее ядом, и ее тело имело немного особенную жесткую реакцию. Он последовал за ним и сделал глубокий вдох, подавляя сухое тепло в его теле, перемещая глаза в другое место: "Это, переоденьтесь на вашем теле".

"Почему?" Голос Цинь Чжоу был мягким и жирным: "Тебе не нравится?"

Нинг Тао горько смеялся: "Если ты наденешь этот костюм, люди, которые придут в клинику, будут не пациентами, а преступниками".

"Ну, я просто поменяю его." Цинь Чжуй сказал.

Но, не дожидаясь, пока Нинг Тао выйдет, чтобы избежать подозрений, одежда медсестры, купленная на Таобао, упала на пол.

Афтерглоу из угла глаз Нин Тао отважился остаться только на одну секунду, а в следующую секунду не выдержал волнения и повернулся. Змеиный демон - это змеиный демон, и его просто невозможно увидеть в обычном свете. Но если это будет происходить слишком часто в будущем, он думает, что сам заболеет.

Шуршащий звук доносился сзади.

"Ты все еще стесняешься, все в порядке, я даже не возражаю, почему ты так стесняешься? Кроме того, разве ты не все видела, когда оперировала меня?" Голос Цинь Чжоу был по-прежнему мягким и приятным, как всегда.

Нинг Тао притворился, что ничего не слышит.

Цинь Чжуй наконец-то был одет, длинное китайское платье с голубой вышивкой, дающее свежее и живое ощущение. У нее также мягкое лицо Лин Дайю, которое имеет древний стиль и очарование.

"Это хорошо?" Цин спросил о нем.

"Отлично, пошли." Нинг Тао сказал.

"Подожди, я подниму свое дело". Цин гнался за шкафом и вытащил деревянный сундук из золотого шелкового нана дерева, сундук был древним, и не было известно, сколько лет ему было.

Нин Тао воспользовался ключом, чтобы открыть удобную дверь, и взял Цинь Чжуй за руку, когда вошел внутрь.

Сквозь стену, и снова, это уже была клиника в небе.

Человеческое лицо на горшке Добра и Зла открыло глаза, а затем снова закрыло их. С таким открытым и закрытым кунг-фу, казалось, все подтвердилось. Змеиный демон, не имеющий ни добрых помыслов, ни заслуг, ни злых помыслов, ни грехов на своем теле, не удосужился обратить на себя внимание.

Цинь Чжуй не нашла Доброго и Злого Трипода, глядя на нее, ее глаза охватили все в Небесной Внешней Клинике и с удивлением сказали: "Это твоя клиника?".

Нинг Тао кивнул: "Это называется "Небесная внешняя клиника", и люди, которые приходят сюда для лечения, это либо люди великого добра, либо люди великого зла". Он указал на горшок доброго зла и сказал еще раз: "Добрый человек приходит с улыбающимся лицом, злой человек приходит с сердитым лицом". Исцеляющим здесь не нужно давать денег, нужно лишь рассеивать заслуги и искупить свои грехи".

"Это потрясающе!" Цинь Чжуй показал свои зубы и улыбнулся: "Я вижу, это культиваторная клиника".

Нинг Тао также улыбнулся слабо: "В будущем вы поможете мне найти этих злых пациентов и привезти их на лечение".

"Хмм." Цин погнался за ним в ответ.

Нинг Тао лаяла: "Это место не должно быть сказано твоей сестре, если ты хочешь сказать ей, ты должен поздороваться со мной, я могу сказать ей, только если я согласен".

"Хмм." Цинь Чжуй снова ответил, а затем добавил: "Кстати, где я сплю, я даже не вижу кровати".

Нин Тао сказал: "Ты не можешь здесь жить, эта улица полна пустых домов, я пойду пока возьму в аренду один для тебя". Если тебе не нравится, мы все равно можем остаться в приюте "Саншайн"."

"Я не хочу снимать дом, чтобы жить в нем, здесь есть лес? Пещеры в порядке, мне нравятся холодные места, мне не нравятся шумные места с большим количеством людей". Цинь Чжуй сказал.

Только тогда Нин Тао пришла в себя, она была змеиным демоном, конечно, она будет иметь некоторые змеиные привычки на ее теле, она определенно не хотела бы жить на улице, а тем более горячие и суетливые Солнечный сиротский приют. Он подумал о горном лесу за клиникой на Тяньтяне и сказал: "За клиникой большая гора, там же горные леса, я вам покажу, вы можете остаться где угодно".

"Хорошо, я сделаю дом в горах, и ты тоже сможешь там жить." Цинь Чжоу выглядел очень счастливым.

Нинг Тао посчитал, что не стоит случайно вмешиваться в это.

Горная дорога извилистая и не тихая в лесу, со звуком щебетания насекомых в траве и щебетания птиц на вершинах деревьев. Проходя мимо поля алоэ вера, Нинг Тао обнаружил, что алоэ вера, которое он разрезал, снова проросла новыми бутонами, и через некоторое время у него снова появятся ингредиенты для усовершенствования бальзама красоты.

Недалеко от "Земли алоэ" пропал путь кишечника овец, и во все стороны простирается огромная, крепкая ель, плотный балдахин которой перекрывает солнце. Земля была покрыта отмершими ветвями и листьями, вымощена толстым слоем, а воздух пах влажной плесенью. Несмотря на то, что сейчас лето, здесь жутковато.

Цинь Чжоу сделал глубокий вдох, "А! Вот как я люблю запах, вот так, я пойду поищу пещеру, если ее нет, я сам ее сделаю".

Если бы все это было похоже на нее, риэлторы должны плакать.

Нин Тао сопровождал Цинчай в кедровый лес и нашел пещеру под одной из скал, не очень большой, но только десятки метров в глубину. Это было геологическое движение, которое изогнуло две огромные горные породы, чтобы сформировать треугольную пещеру.

"Это мой новый дом, давайте назовем ее Маленький Зеленый Дом". Цинь Чжоу был так счастлив, что поднял руку и вырезал надписи на скале рядом с пещерой. Ее ногти были длинными, и как только она ударилась о камень, появился небольшой всплеск каменной пыли. Там, где проходили пальцы, на твердом камне появились вмятины.

Нинг Тао был ошарашен, и не знал, почему он думает о Росомахе в фильме, я боюсь, что даже настоящая Росомаха, ногти только такие же мощные, как Зеленый Чейз.

Повернув глаза, Цинь Чжоу снял руку, отодвинул шаг и нанес один удар по каменной стене.

Кусок каменной пыли взлетел вверх и оставил на каменной стене три персонажа "Маленькой хозяйки".

Все тело Нинг Тао вздрогнуло: "Ты... уверен, что резьба - это Маленький Зеленый Особняк?"

Цинь Чжуй торжественно кивнул.

Нинг Тао, ".........."

Если это шутка, то шутка токсична.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0088 Глава 2 Клиника**

0088 Клиника, глава 2, через пять дней.

"Да, возвращайся быстрее, не посылай, ты послал его достаточно далеко." На склоне холма за детским домом "Солнечный свет" сельская тетя поспешила помахать Су Я и Нин Тао.

Это была вторая пациентка, которую Су Я привезла в Нин Тао, сельская тетя, которая помогала ей в самые трудные для нее времена. Она была слепа в одном из своих очков, но вышла из маленькой клиники в приюте Sunshine со слепым глазом просто прекрасно, и ей сделали тест на зрение, алфавит от начала до конца, и 1,5 в обоих глазах.

"Мальчик, будь добр к нам, Суя, или я приду за тобой!" Тетя сказала еще одно слово, которое было явно адресовано Нин Тао. Нинг Тао исцелил ее, но она совсем не помнила Нинг Тао.

Нинг Тао не объяснил, просто улыбнулся.

Лицо Су Я немного покраснело и слегка сжалось: "Тетя, разве ты не угадала глупости, мы со старшим братом Нин не такие отношения, как ты думаешь".

"Ну, тебе не нужно объяснять это тёте, мне плевать на твою молодость, тётушка просто хочет, чтобы ты поправился."

"Со мной все будет хорошо, и с тобой тоже, тетя". Сьюя сказала.

"Ну, возвращайся, мне тоже пора возвращаться". Мы, Суя, действительно становимся все более и более талантливыми, все становимся врачами..." - ворчала тетя, когда уходила, медленно уходила.

Только когда тётя ушла далеко, Су Я любопытно сказала: "Брат Нин, тётя думает, что я вылечил её глаз?".

Нинг Тао с улыбкой сказал: "Что в этом плохого? Она помогла тебе, а ты исцелил ее глаз, что очень хорошо".

Эта тётя была второй доброй пациенткой, которую Суя привезла к нему за эти пять дней. Первый железнодорожный патрульный, до выхода на пенсию, потерял обе ноги и провел остаток жизни в инвалидном кресле. В том году Су Я был сбит машиной и лежал умирая на дороге, благодаря чему спас ему жизнь. Нин Тао исцелил обе ноги добродушным поступком и спустился на землю живым и здоровым. Но он также думал, что именно Су Я вышел из дерева и научился исцелять его, а не Нин Тао.

У только что ушедшей тети было восемнадцать добродушных заслуг, а у наездника - девятнадцать добродушных заслуг, и она заработала тридцать семь добродушных заслуг от двух процедур.

Первый месяц аренды, не говоря уже о лечении, даже если вы не осмеливаетесь думать об этом. Но поскольку он мог сам усовершенствовать Первичный Рецепт Дэна, ему не нужно было выбирать пациентов, как раньше, и он мог вылечить пациентов, у которых на теле было всего несколько десятков пунктов добра и зла, так что он мог накапливать меньше в большем количестве.

Су Я догнала Нин Тао и проглотила: "Это... спасибо".

"Поблагодарить меня за что? Это все, что мне нужно сделать. Ты помнишь, что у каждого врача есть право по рождению исцелять и спасать людей". Нинг Тао сказал.

"Но ты... ты не только вылечил дядю Ляо и тетю Тиан от их болезни, ты также дал им сто тысяч юаней." Глаза Суи были влажными.

Нинг Тао сказал: "200,000 не от меня, я отдал их тебе, ты спрятал их в их сумках". Говорю тебе, если ты ослушаешься меня и сделаешь еще какие-нибудь ошибки, я вычту их из твоей зарплаты".

"Молодец! Оказалось, что ты большой плохой парень, копающий яму, чтобы я прыгнул!" Су Я ударила кулаком и разбила его о тело Нин Тао.

Нинг Тао повернулся и побежал.

Склон холма был окроплен смехом юности.

Вернувшись в приют Sunshine, Нингтао ныряет головой в свою "вторую клинику".

Клиника, построенная в приюте "Солнечный свет", имеет два дома, снаружи которых она принимает пациентов и принимает их за лекарствами. Внутри есть еще одна комната, где делаются инъекции, это инъекционная. На стене инъекционной комнаты висит картина Ли Сичжэня, дегустирующая сто трав, но за рамкой находится еще одна загадка.

Клиника уложена кучами обычных лекарств, все только что доставлено сегодня. Суя вообще не мог различить категории, поэтому работа все равно зависела от него лично. Но он считал, что до тех пор, пока Су Я следовал за ним, он будет учиться медицине на слух, и станет полезным человеком, а не летающим вором.

Просохло больше двух часов, Нин Тао ничего не наливала, но Су Я была настолько занята, что потела обильно, а одежда медсестры на ее теле была почти пропитана потом. Она была маленькой и хорошо развитой, и как только ее одежда была мокрой, из нее выходила туманность и соблазнение.

Нин Тао сказал: "Су Я много над тобой работал, больше нечего делать, иди и переоденься".

Су Я подняла руку и вытерла пригоршню пота, когда смеялась: "Ничего страшного, хотя я и устала, но счастлива".

Нин Тао засмеялся и собирался сделать комплимент Суе, но прежде чем открыть глаза, глаза внезапно переместились к окну, через окно снова к воротам Солнечного приюта.

Тук-тук-тук!

"Поехали! Поехали!" Ли Сяоюй, Королева Открытых Дверей, закричала, пара маленьких коротких ножек, шагающих к большим железным воротам так же быстро, как ветер.

Внезапно на него обрушилось чувство кризиса, и Нинг Тао вырвал ноги и бросился из клиники.

"Что случилось?" Сюя, не зная об этом, тоже бросилась из клиники.

Нин Тао повернул глаза и догнал Ли Сяоюй, подхватив ее, как только смог.

"Хахаха! Ты напугал меня, заплати!" Ли Сяоюй крепко обняла Нин Тао, ее маленькое лицо было наполнено улыбками, когда она собирала деньги.

Бряк!

Тяжелая большая железная дверь внезапно отсоединилась от дверной коробки и взлетела с земли, врезавшись в переднюю часть Нин Тао и Ли Сяоюй глазом.

Маленький ротик Ли Сяоюй открылся достаточно широко, чтобы набить апельсин.

Нин Тао яростно повернулся, уклонившись от затылка, и с помощью спины заблокировал железную дверь.

Бах!

Тяжелая железная дверь с огромной силой инерции протаранила спину Нинг Тао, и Нинг Тао споткнулся и чуть не упал на землю. Его внутренности подверглись огромному удару, и это было больно, как будто река перевернулась. Именно в этот момент его Дворец Грязевых Пилюль дрожал, и Духовное Поле Энергии в целом распространилось по всему его телу, по каждой кости, по каждому внутреннему органу, и даже по каждой клетке!

Меньше боли, меньше вреда, самоисцеление! Хотя особая духовная сила Нин Тао все еще была очень слабой, она была естественным посредником между добром и злом, и даже если она была очень слабой, ее нельзя было недооценивать!

Зажми!

Большие железные ворота, отскочившие от спины Нинг Тао, упали на землю, запыленные.

Су Я уже бросилась на сторону Нин Тао.

Нин Тао мог свернуть в сторону с Ли Сяоюй на руках и уклониться, но он решил носить его на спине, потому что если бы он это сделал, то железная дверь захлопнулась бы в Су Я, которая спешила к нему и Ли Сяоюй. Он в порядке, но это убийственный удар для Суа!

Нин Тао запихнул Ли Сяоюй, который еще был открыт, в объятия Су Я и сурово сказал: "Возьмите детей и спрячьтесь, быстрее!".

Не задумываясь, Су Я обняла Ли Сяоюй и побежала в сторону общежития, крича: "Дети, возвращайтесь в свою комнату! Иди в свою комнату!"

Дети, которые еще играли во дворе, рассеяли ноги и побежали в сторону общежития, ощущение кризиса сироты намного сильнее, чем у нормального ребенка.

Пыль очищается и оседает.

В дверном проеме Потерянных Ворот стояла сухая, тонкая молодость со зловещим лицом, которая стояла, как бамбуковый столб в форме человека. Там был также толстяк средних лет, толстый и низкий, который стоял в дверном проеме, как непобедимый. Позади них стояла большая очередь мужчин, одетых в танговые одежды, все они были похожи на медведей, стоявших там, как будто стена людей была непроницаема для ветра.

Тот, кто позволил железным воротам взлететь, был похож на бамбукового полюса, тощий молодой человек, который все еще поддерживал позицию удара правой ногой. Его правая нога наклонно указывала на Нинг Тао, под углом 75 градусов, что нога не имела силы в воздухе, но не двигалась, создавая у людей впечатление, что она похожа на ногу, поддерживаемую гидравлическим стержнем.

Короткий и толстый толстяк внезапно распахнул руки, пара маленьких коротких ножек прижалась к земле и перевернулась через трехметровую стену забора с легким пером. Приземлившись на землю, его маленькие короткие ножки слегка подпрыгнули и снова взлетели назад, приземлившись в исходном положении с переворотом в воздухе.

Приземляйтесь на землю, встаньте на одну ногу, руки вытянуты, белый журавль сверкает крыльями.

Поза прекрасна, независимо от того, как вы на нее смотрите, она просто немного уродлива.

Нинг Тао смотрел без движения, немного запутался. Он не мог угадать, кто эти люди, откуда они, чего они хотят. Единственное, в чем он мог быть уверен, так это в том, что высокий, тощий юноша, стоящий у ворот, и толстяк были чрезвычайно сильными воинами. Старый мастер боевых искусств, с которым он познакомился в Небесном особняке "Спроси", и опекун клана Хуай, Донг Сунли, с которым он познакомился в Северной столице, оба были намного хуже этих двух до него.

Он проследил и пробудил глаза на состояние перископа, и в его глазах бамбуковый полюс, похожий на тонкий и высокий, и неагенарный толстяк имели нормальное предыдущее погодное поле, ни демонической ауры, ни культиваторной ауры, но их предыдущее погодное поле было по крайней мере в десять раз сильнее, чем у нормальных людей!

Такое мощное предпогодное поле он увидел впервые.

Не только эти два человека, ряд Танг-костюмированных мужчин, стоящих за ними со стеной людей, также гораздо сильнее, чем обычные люди.

"Эти двое... это те самые естественные мастера боевого искусства, которые описаны в романах о боевых искусствах?" Такая догадка пузырилась в голове Нинг Тао.

Однако, чтобы дать ему ощущение, что бамбуковый полюс, как тонкий и высокий молодой человек, должен практиковать легкое кунг-фу, и что толстый человек, как перевернутый человек, должен практиковать горизонтальное кунг-фу, оба были явно на противоположной стороне.

Большая группа людей посмотрела на Нинг Тао, а Нинг Тао также посмотрела на большую группу людей.

Никто не говорил, и сцена была немного неловкой.

Наверное, держание в позе не получило желаемого психологического эффекта, тонкий и высокий юноша собрал ноги, а толстый журавль перестал сиять крыльями.

"Ты, Нинг Тао?" Высокая, худая молодёжь была лаконична.

Нинг Тао кивнул.

"Клан Танг, Танг Цзишуань." Толстяк сообщил название дивизии.

Тонкая и высокая молодежь также сказала: "Секта Танг, Танг следует за ветром".

Доннеман? Разум Нин Тао был поражен тем, что клан Тан, о существовании которого он знал, существовал только в романах о боевых искусствах и телевизионных драмах. Легенда гласит, что ученики клана Тан умеют обращаться со скрытым оружием и отравлениями, и все они искусны в искусстве убийства. Но в конце концов, это же романы и фильмы о боевых искусствах, как может быть клан Тан в реальности?

Однако, этот сюрприз в голове Нинг Тао исчез с мерцанием в глазах. И культиватор, и демон существовали, а сам он был врачом-культивистом, так что же такого редкого в легендарной секте Тан на самом деле существовало?

Два человека из клана Тан сообщили имя клана, но увидели, что Нин Тао не ответил, лица двух людей вдруг стали мрачными.

Но, не дожидаясь, пока они скажут что-нибудь еще, Нин Тао открыл рот и сказал: "Мне все равно, кто ты, или что ты, или что ты, ты выбил мою дверь, я хочу, чтобы ты заплатил за это".

Человек, пришедший в поисках неприятностей, должен быть Инь Мо Лань, Нин Тао в эти дни был начеку против Инь Мо Лана, но человек, который должен был прийти, но пришел кучка семейных людей Тан, его сердце тоже проклято гневом!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0089 Единорог с висячей головой**

Глава 0089 Единорог с висячей головой, заплатить за дверь?

Тан Суйфэн и Тан Цзышуань обменялись взглядом, и оба увидели удивление в глазах другого, презрение и гнев.

"Ищу смерти!" Tang Follow Feng's mouth выплюнул ледяное холодное слово.

Ге Мин внезапно бросился с кухни, держа в руках два вертолета, когда он бежал и махал рукой: "Чего вы хотите? Я вызвал полицию! Я буду сражаться с тобой до смерти, если ты этого не сделаешь! Обезглавливать тебя - это самозащита!"

Тан Цзычуань, который выглядел как несравненный человек, вдруг помахал рукой, и немного холодной звезды внезапно вылетело из его руки и направилось прямо к груди Ге Мина.

"Берегись!" Нин Тао оттолкнул Ге Минга яростной пощечиной.

Нинг Тао только что оттолкнул Ге Мин, когда дротик коснулся его руки и пролетел мимо, оставив рану. Из раны вылилась алая кровь, и через секунду из раны пролилось ощущение жжения соли.

Дротик отравлен!

Ге Мин только что сказал слово, даже не ругательство, и что Тан Цзишуань протянул такую злую руку!

Сердце Нин Тао круто вспыхнуло от шквала гнева, и злая сторона тихо проснулась, его зрачки на самом деле показали намек на почернение! Боюсь, что даже он сам этого не замечал, и по мере того, как его Духовная Сила возвышалась всё выше и выше, каждый раз, когда другая сторона его, как посредника между добром и злом, пробуждалась, уровень ужаса возрастал вместе с его Духовной Силой возвышения!

"Вернись!" Злое лицо пробудилось, первым объектом вентиляции Нин Тао на самом деле был не народ секты Тан, а Гэ Мин. В его голосе была шокирующая сила, непреодолимое величие.

Ге Мин также был напуган дротиком, и еще раз яростным нападением Нин Тао он повернулся и побежал в сторону кухни.

Нин Тао сделал шаг к воротам, его ученики показали немного темного знака, его глаза пугают, как свирепое животное.

В храмах есть злые и свирепые боги, и люди при виде их будут чувствовать себя ужасными и слабосердечными. Нин Тао, находившийся в порочном состоянии, немного чувствовал это чувство, но по мере того, как он становился сильнее, эта злая богоподобная, свирепая богоподобная аура, несомненно, становилась тяжелее, заставляя людей смотреть на него со страхом и чувством страха.

Однако, Tang Sui Feng и Tang Zixuan, очевидно, не заметили изменений в теле Нин Тао, и они не положили Нин Тао в глаза.

"Если ты сломаешь ноги Дон Сунь Ли, я использую ядовитый дротик, чтобы испортить одну из твоих рук сегодня, что считается интересным." Тан Цзишуань сказал.

Нин Тао остановился у ворот, его голос был холодным: "Вы те, кого пригласила семья Хуай?"

"Пожалуйста? Если вы хотите переместить мастера Сэмюэля, разве вы не должны тщательно расследовать, кто он такой?" Тан последовал за ветром и холодно ворчал: "Его мать также называется Тан, а мать - Тан Хуайю, родная сестра нынешнего Магистра клана Тан. Донг Сунь Ли, которому вы сломали ноги, является сторонним учеником нашего клана Тан, семейным рабом из прошлого, который был женат на моей старшей сестре Хуай Ю!".

Тогда могущественный персонаж - всего лишь раб прошлого, клан Тан находится в глубокой воде!

Сначала Дин Конджун сказал, что семья Хуай также имеет большого покровителя, но я боялся, что все покровители, которых он знал, были покровителями на поверхности, и реальным покровителем семьи Хуай была секта Тан!

Великие клановые союзы, такие вещи были распространены в древние времена. Для клана Тан в Шуджи было нормальным объединиться с кланом Самюэль в Киото, движимым интересами, просто клан Тан был скрытным, а люди снаружи не знали.

Когда Тан последовал за ветром и сказал это, Нин Тао сразу понял, что эта группа людей из секты Тан делает здесь. Когда он впервые покинул Северную столицу, он знал, что солдаты саранчи не отпустят его, он просто не ожидал, что солдаты саранчи придут так быстро, и они были из Танской секты.

"Теперь ты понимаешь?" Тан хладнокровно смеялся с ветром: "Бедные не воюют с богатыми, народ не воюет с чиновниками". Это было сказано сотни лет, и ты никогда не слышал этого раньше? Ты, бедный ребенок, изучающий медицину, осмеливаешься опустить племянника клана Тан на колени по такому случаю и сломать ноги нашим ученикам клана Тан, какую цену, по твоему мнению, ты должен заплатить, чтобы разозлить Мастера Хуай и нас из клана Тан?".

"Две тысячи долларов". Нинг Тао сказал.

"Что?" Тан рассмеялся в ответ, когда последовал за ветром: "Даже если ты сможешь достать две тысячи золотых кирпичей, ты не сможешь отпустить это!".

Нин Тао сказал: "Две тысячи юаней, которые я сказал, это деньги, которые ты пнул сломанные ворота, чтобы компенсировать в соответствии с ценой, если ты не дашь их, то не вини меня за грубость".

Тан следовал за ветром лицо было зеленым, его сторона взорвалась личность пришла от намерения первого салюта из дзянху перед солдатским набором путей. Он думал, что как только он раскроет отношения между Софорой Ке Бин и Сектой Тан, Нин Тао в страхе почти опустится на колени и будет молить о пощаде. Но я не ожидал, что Нин Тао отреагирует хотя бы наполовину, когда услышит о клане Тан, и на самом деле попросит его потерять деньги!

Правая рука Тан Цзишуаня внезапно замахнулась.

Нин Тао подсознательно переметнулся в сторону, и мимо снова пролетел дротик, пасущий его щеку. На этот раз на его лице не было ран, он не только увернулся от дротиков, которые уступали лишь скорости пуль, но даже поймал запах кислотной гнили, исходящей из дротиков - дротики действительно были затвердевшие ядом!

"Бесполезно прятаться, этот дротик только что видел кровь, если у тебя хватит смелости отрезать руку сейчас, ты можешь быть спасен." В голосе Тан Цзычуаня был намек на жестокость, и, по его мнению, даже если бы Нин Тао только что увернулся от дротика, он был бы бесполезен.

Нин Тао коснулся раны на руке, которая уже была поцарапана, и в ней не было ничего гнилого или жалящего. Ему было все равно, какие токсины были закалены на этом дротике, если его особые силы не могли справиться даже с малейшим ядом, то как он мог исцелить людей?

Глаза Нин Тао вернулись к Тан Цзышуану, который был коротким и толстым, с безобидным лицом, но с порочным сердцем. Он не хочет говорить об этом, у него уже есть претензии к Гоайкэ Бин, но у Ге Мин нет претензий к этому Тан Цзышуану, но Тан Цзышуань так зол в своих действиях!

После того, как линия зрения заперта на Tang Zixuan, Ning Tao внезапно бросился к Tang Zixuan. Он бушевал и бежал, окунал ноги духовной силой, и он был быстр, как гепард!

Тан Цзишуань и Тан Суй Фэн были ошеломлены, человек, который был поражен уникальным секретным оружием секты Тан, был все еще так жив?

Только в этот небольшой промежуток времени Нин Тао уже набросился на Тан Цзычуань и Тан Суфэн.

"Назад!" Тан следует за ветром и бросает удар в штаны Нин Тао, на котором в штанах видны следы барабана ветра!

Когда я увидел это в первый раз, я должен был вернуться к началу дня, а затем я смог вернуться к началу дня, а затем я смог вернуться к началу дня, а затем я смог вернуться к началу дня. Тем не менее, он даже не знал, что его маленькая внутренняя сила и особая духовная сила Нин Тао не были на одном уровне вообще!

Нин Тао даже ни на секунду не уклонился и сразу хлопнул грудью о ноги Тан Цзычуаня.

Тан задушил ворчание ветра, и все его тело покинуло землю, нарушив линию и улетев назад, как воздушный змей.

Фигура Нин Тао застопорилась лишь на мгновение после того, как он врезался в Тан Суфэн, но эта небольшая стагнация была почти ничтожной. Почти в тот же момент, когда он врезался в Тан Суйфэн, его правая рука размахивала, и кулак выстрелил в голову Тан Цзычуаня.

Аура этого кулака переплетена, создавая ощущение, что он горячий, как будто ковш с кипящей водой был налит над кулаком!

Еще до того, как она попала Тан Цзышуану в грудь, ткань на его груди пульсировала и двигалась!

Тан Цзычуань был шокирован в сердце, но его реакция и скорость не были медленными, его ноги были немного на земле, и его толстое тело пушечно отвалилось назад и вылетело. Именно во время этого процесса его левая и правая руки двигались вместе, и несколько холодных звезд устремились в сторону Нинг Тао.

Кулак Нин Тао приземлился, и прежде чем он успел его убрать, те немногие холодные звезды уже достигли его.

Это был дротик, который Tang Zixuan бросил, и скорость, с которой он бросил его еще быстрее, чем умелый стрелок может стрелять из пистолета!

Нин Тао бросился в сторону, он увернулся от трех дротиков, но один из них также приземлился на его маленький живот. Кровь вытекала из ран, и белый свитер на его теле мгновенно окрасился в красный цвет. Дротик, прилипший к его маленькому животу, был в форме ивового листа, также размером с ивовый лист, но только на треть, не очень глубокий.

Психическое энергетическое поле особенно хорошо защищает от повреждений в результате удара тупым предметом и может быть слабым от проколов. Тем не менее, этот вид пронзительных повреждений не было ничего для Нин Тао, и даже если Тан Цзычуань использовал такой дротик Willow Leaf Dart, чтобы ударить его за сотню дротиков, он не умрет.

Нин Тао протянул руку и вытащил ивовый дротик, который был заколот в его маленький живот, и оттянул его назад в сторону Тан Цзычуаня.

Это была также немного холодная звезда, но дротик пролетел на высоте на два метра выше Tang Zixuan, и приземлился в стволе дерева на обочине дороги.

Это всего лишь вопрос инстинкта, чтобы бороться, но это также и буддийский дротик.

Бряк!

Тан следовал за ветром, прежде чем разбиться о землю, но в тот момент, когда его спина коснулась земли, его конечности талии поднялись вверх, ноги щелкнули по земле, и карп расползся и снова встал.

"Это не несправедливо, что Гун Сун Ли был посажен в твои руки, у тебя действительно есть два трюка в рукаве, не удивительно, что ты осмеливаешься быть таким высокомерным". Тан гневно смотрел на Нин Тао, когда следовал за ветром, но не мог скрыть в своем сердце ужас и трепет!

Нинг Тао холодно сказал: "Я совсем не против сломать тебе ноги!"

Восемь дротиков листьев ивы внезапно появились в руке Tang Zixuan как трюк, один дротик листьев ивы в каждом пальце его левой и правой руки.

Стена позади него также была освещена оружием, всевозможными дротиками, отверждающими яд, всевозможными паяльными трубами, все в стиле династии Тан.

Нинг Тао холодно ворчал: "Средь бела дня, вы, ребята, осмеливаетесь убить меня здесь?"

Как только его слова упали, холодная звезда прилетела, как капля дождя.

Пуф, пуф!

Тело Нинга Тао было заколото дротиками и летучими иглами, и за один оборот он превратился в ежика в форме человека.

Ты не осмеливаешься убить тебя?

Тогда я тебе покажу!

Тело Нинг Тао колебалось, но не упало. Через две секунды он протянул руку и, вытащив дротики и летящие булавки, один за другим бросил их на землю.

Люди семьи Тан совершенно ошарашены, они должны знать, что их летающие иглы сделаны из секретного оружия семьи Тан, даже ядовитая игла, не говоря уже о человеке, даже корова была бы отравлена до смерти. Это не доктор из джунглей, это единорог с повешенной головой!

Как раз в это время сюда приехал общий мотоцикл со стороны счастливого района.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0090 Пришло время показать свои истинные навыки.**

0090 Глава Пришло время показать свои настоящие навыки. У девушки на велосипеде длинное голубое платье, на ногах у нее туфли из вышитой ткани, а стрижка - это еще и летающая булочка-фея, которую древние женщины-аньки любят галстуковать.

Грин идет.

Глаза большой группы людей из клана Тан были как будто засосаны магнитом и перенесены в тело Цинь Чжоу.

Если бы Цинь Чжоу ехала на белой лошади, это был бы великолепный дебют, но, к сожалению, она ехала на общем велосипеде вместо белой лошади.

Цинь Чжуй с первого взгляда увидел Нин Тао, его белый свитер, весь в крови, в то время как он все еще стоял и выщипывал летучие иглы и дротики, которые прилипали к его телу. В этот момент ее глаза потемнели, и она захлопнула педали общего мотоцикла, который бросился к толпе клана Тан, как будто собираясь взлететь, ревущий: "Ах-я убью вас всех!".

Это впечатляющая, реалистичная версия общей велосипедной человеческой бомбы!

Эта ситуация немного смутила людей со стороны клана Тан, они думали, что это любовник гансонов, женские литераторы или что-то вроде того, кто приехал сюда на велосипеде, чтобы повеселиться, им не нужно было издавать звук, чтобы напугать их, они боялись разворачиваться и бежать. Но вместо того, чтобы взять эту мягкую, нежную женщину, она вдруг сошла с ума и пнула мотоцикл!

Цинь Чжоу закрыл глаза.

"Не думать о себе!" Тан спринтеровал с ветром в два шага и прыгнул вверх, все его тело наклонилось назад под углом в сорок пять градусов в воздухе, а его правое копье было в основном пробито в сторону груди Цинь Чжуй.

В то же время, ноги Нин Тао наступили на землю и хлопнули головой в Tang Zixuan!

Все внимание Тан Цзычуаня было сосредоточено на теле Цинь Чжоу, как он мог ожидать, что Нин Тао, который был заколот ядовитыми иглами и ядовитым дротиком в ежика, также обладал такой ужасной взрывной силой и скоростью, в результате этой небрежности, он уже столкнулся с Нин Тао, который был брошен пушечным ядром, и его тело также взлетело в мгновение ока. Но он так и не смог избавиться от Нинга Тао, который держал его за талию.

В десяти метрах отсюда удар Тан Суйфэн приземлился на тело Цинь Чжоу, но это было не то место, где гневно было установлено пушечное ядро, а одна из рук Цинь Чжоу.

Чау!

Клок кровяного цветка родился от людей Цинь Чжоу, цветущих как цветок, и одна из ее когтей опустилась вниз и фактически расколола один большой палец Тан Суфэн живьем!

"А..." Тан последовал за ветром с жалким криком и упал на землю с громкой катастрофой.

Бряк!

Тан Zixuan спины ударил по земле, ускорение инерции плюс сила, но и плюс вес Нин Тао, пощадите его кунг-фу также не может есть, открытый рот полный рот крови, вырванной наружу. Как раз в тот момент, когда он плюнул кровью, он почувствовал, как его бедра были порезаны чем-то тонким, это было похоже на укус муравья. Однако, это ощущение повернулось мгновенно.

Нин Тао поднял кулак и взорвал голову Тан Цзышуаня.

"Нет..." Танг Цзишуань яростно отвернул голову.

Бряк!

Глубокий кратер наполовину кулаком появился со стороны головы Тан Цзышуаня!

Хотя Нин Тао не был так преувеличен, как Инь Мо Лан, который одним ударом взорвал яму размером с раковину, его удар под злым лицом не был тем, с чем обычный мастер боевых искусств мог бы справиться! Если этот удар приземлится на голову Тан Цзышуаня, он умрёт или будет покалечен!

Кулак приземлился, и Нинг Тао просто поднял оба кулака.

Зрачки Тан Цзычуаня круто раскрылись до предела, он не знал, прятаться ли слева или справа, и страх охватил все его тело в этот момент.

Бибо! Бибо! Бебо...............

Сирены вдруг прозвучали в направлении счастливой деревни.

Внезапный звук сирены был похож на ливень холодной воды на голове Нинг Тао, а затем здравомыслие вернулось и порочное состояние исчезло.

Нин Тао опустил поднятые кулаки, а затем поднялся от тела Тан Цзычуаня.

Тан Цзишуань последовал за карпом, чтобы прыгнуть с земли, не говоря уже о нескольких шагах назад в стремена. Страх в его сердце не был удален, где бы он осмелился приблизиться к Нин Тао снова. Для него Нинг Тао только что был похож на другого человека, чрезвычайно яростное присутствие, которое не осмеливалось спровоцировать!

Однако Цинь Чжоу полностью забыла о звуке сирен, когда она бросила мотоцикл и развернулась, чтобы сделать выпад на Тан Суфэн, который уже был ранен. На этот раз она не резала пальцы ног, а собиралась оторвать Тан Суфенгу шею!

"Чинг-Чоу!" Нинг Тао дрочил: "Хватит, вернись!"

Цинь Чжуй слушает только двух человек, один - её сестра, Бай Цзин, а другой - Нин Тао. С этим ревом Нинг Тао, она вовремя остановила свою фигуру. Но ее правая рука, которая была разведана, была только настолько близка к тому, чтобы поймать шею Тан Цзычуаня, и если бы Нин Тао был на секунду медленнее, то кровь Тана была бы как минимум на метр выше.

Холодный пот пузырился со лба Тан Цзычуаня, и его разум остыл.

"Вперед!" Тан Цзишуань ворчал.

Вместо того, чтобы остановить его, Нинг Тао засмеялся и сказал: "Притормози, не посылай".

Тан Цзышуань холодно ворчал: "Думаешь, ты победил? Ты ошибаешься, твой кошмар только начинается."

Нинг Тао просто улыбнулся, "Правда? Будет интересно посмотреть, чей это кошмар только что начался".

Как раз в тот момент, когда они разговаривали, ученик из династии Тан поднялся и взял Тан Суйфэн, а другой ученик из династии Тан взял большой палец из династии Тан Суйфэн. Большая группа людей из клана Тан внезапно пришла и быстро отступила. Не дожидаясь прибытия полиции, один за другим они пошли по горной дороге и отступили.

"Зачем их отпускать? Они так сильно ранили тебя, что я убью их!" Цинь Чжоу показал яростный взгляд.

Нин Тао прошептал: "Этого здесь тоже не может быть, это детский дом, единственный дом для этих бедных детей". Ты здесь, чтобы убивать и быть увиденным ими, и ты повлияешь на их жизнь".

Цинь Чжуй заткнул ему рот: "Мне плевать на них, я забочусь только о тебе".

Сердце Нин Тао на самом деле также очень стыдно, он просто почти не контролирует его состояние злого лица, ударил так сильно, в случае, если Тан Цзычуань убил здесь, то проблема будет большая.

Две полицейские машины повернули за угол и направились сюда.

Нинг Тао сказал: "Пошли, убираемся отсюда".

Цинь Чжоу кивнул, затем последовал за Нин Тао в горный лес у дороги.

Изначально Нин Тао хотел сотрудничать с полицией, чтобы взять показания, но когда он увидел полицейскую машину, он вдруг передумал снова. Человек, который вызвал полицию, был Ге Мин, Ге Мин теперь также директор приюта "Солнечный свет", так что пусть Ге Мин занимается такими делами, он не потрудился потратить это время впустую.

Недалеко от горного леса Нин Тао позвонил Ге Мин: "Брат мой, с тобой все в порядке?".

Нинг Тао сказал: "Я в порядке, не волнуйся, я просто не хочу иметь дело с полицией, просто объясни ситуацию полиции".

Ге Мин сказал: "Я рад, что с тобой все в порядке... не хватай его..."

Внезапно, голос Су Я пришёл с телефона: "Брат Нин, с тобой всё в порядке?"

Нин Тао мог догадаться, что это Су Я схватила телефон Ге Мин без присутствия, для него было облегчением, что она так волновалась и беспокоилась о нем, он улыбнулся и сказал: "Я в порядке, не волнуйтесь, если меня спросят в полиции, просто скажите, что я пошла к врачу на лечение".

"Разве вы не доктор? Ты учишь меня лгать." Голос Суи, с намеком на недовольство.

Нинг Тао горько улыбнулся: "Ничего страшного, если время от времени полежать, ну, все, я вешаю трубку первым". Не дожидаясь, пока Суя скажет что-нибудь еще, он повесил трубку.

"Кто эти парни?" Цинь Чжуй не интересовалась, кого зовут Нин Тао, на самом деле она однажды пришла в приют "Солнечный детский дом", но также осталась в тени и не показала себя.

"Дон Гейт". Нин Тао сказал: "Секция Шуджи Тан, ты слышал о ней?"

Цинь Чжуй на мгновение подумал, а затем покачал головой: "Знаешь, я страдаю от такой болезни, и я даже не могу открыть дверь, кроме как поменять место, где я вырос". Но то, что вы сказали о клане Тан, моя сестра должна знать, я спрошу ее по телефону, и она узнает".

Нин Тао сказал: "Не надо звонить сестре, это мое дело, и я не хочу втягивать ее в это. Я пойду за этими ребятами в Секту Танг прямо сейчас, я хотел бы посмотреть, насколько могущественна легендарная Секта Танг, чтобы быть настолько высокомерным, что осмелиться убить меня средь бела дня"!

У Цинь Чжуя загорелись глаза, когда он взволнованно сказал: "Да, да, давай убьём кусок брони!"

Нин Тао привел Цин на погоню в горы, не только, чтобы избежать неприятностей с полицией, но и для более важной цели, чтобы выследить тех из Секты Тан, которые только что ушли. Этот горный лес полон запаха, оставленного теми людьми клана Тан, и он даже зарезал Tang Zixuan на день с плохой болезнью, он не верит, что эти люди все еще могут убежать!

Цинь Чжуй внезапно выплюнул свой язык, и маленький, милый, но заросший язык размахивал в пустоте.

Нинг Тао на мгновение замер: "Что ты делаешь?"

Язык Цинь Чжоу подёрнулся, а голос его приглушён: "Я следую за Донгом".

Без всякого знака, фраза "Пришло время показать свои настоящие навыки", которая очень популярна в Интернете, вдруг пришла Нин Тао в голову, а затем он неизбежно получил немного стимулирующего и отравленного.

"Вот, вот, палец того парня был отрезан мной, и запах крови такой сильный." Чейз Цин прошел на фронт Нин Тао и дал Нин Тао лидерство.

Нин Тао также не потрудился продемонстрировать свое собственное истинное умение соревноваться с Цин Чин, когда он изменил тему: "Кстати, о чем вы пришли ко мне?".

Цинь Чжуй сказал: "Разве ты не просил меня найти плохих людей с большими грехами? Я нашёл одну, пошёл за ней и пришёл рассказать тебе".

Сердце Нинг Тао дёргалось, "Какого человека ты нашёл? Как зовут?"

Цин непрерывно следует по его стопам: "Женщина по имени Ма Цзяо Жун - это учитель, который специализируется на помощи людям с их детьми".

"Учитель, который специализируется на помощи людям с их детьми?" Нин Тао уже понял в глубине души, что за профессия у этой женщины по имени "Ма Цзяо Ронг", и снова спросил: "Что плохого она сделала?".

Цинь Чжоу внезапно остановился на своем пути и повернулся, плюнув языком в Нин Тао.

Ключевой момент, когда она внезапно пришла так внезапно, весь Нинг Тао не был хорошим человеком.

Язык Цинь Чжоу подёрнулся: "Сюда, эти парни изменили курс, следуйте за мной". Сказав это, она снова начала вести за Нинг Тао.

Нин Тао последовал за ней, призывая: "Ты не сказал мне, что именно сделала та женщина по имени Ма Чжиао Ронг, скажи мне".

Цинь Чжуй сказал: "То, что сделала эта женщина, настолько отвратительно, что я даже не могу думать об этом, я не могу ничего сказать, когда я убью все это Что люди клана Тан, я возьму тебя, чтобы увидеть своими глазами, я обещаю, что у тебя даже есть сердце, чтобы убить ее!

"Что с ней не так?"

"Она не больна".

Удручающая тонна бросилась с верхней части головы Нинг Тао на нижнюю часть его ног, а не больной ты говоришь курица ах!

Цинь Чжуй внезапно повернулся, в его зеленых глазах вспыхнул демонический божественный свет: "Она не больна, но я могу сделать ее больной".

Нин Тао замер на мгновение, а потом проснулся, как во сне!

Да, что Ма Цзяо Ронг не был болен, но пока это был не он, а владелец Небесной внешней клиники, который принял меры, тогда еще можно было прописать контракт на запуск лечебного механизма клиники!

Когда в тот день он пошёл к Дин Йе, он воспользовался своей бухгалтерской книгой, чтобы поставить диагноз, но он не хотел тратить впустую первичный рецепт Дана, поэтому он вылечил его с особой духовной силой.

Кроме того, Цинь Чжуй может полностью скопировать то, что Бай Цзин сделал с Дин, а затем дать ему право прописать контракт!

Он нашел шоссе, чтобы заработать на аренду клиники!

Это шоссе выплевывает язык вперед и выполняет свое истинное умение........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0091**

Глава 0091: Поселение языка и галстука Эта погоня привела к берегам реки Цзялинь, но когда мы достигли реки, мы потеряли след Тан Суй Фэн и Тан Цзычуань.

"Проклятье! Им это сошло с рук!" Цинь Чжоу растоптал ногу, хорошее избавление.

Нин Тао сказал: "Кроме темного оружия, клан Тан также превосходен в своей светлой мощи, эти ребята определенно намного быстрее нас в горном лесу". Должна быть лодка, чтобы забрать их, когда они прибудут сюда".

"Что дальше?"

Нин Тао слегка подёрнул нос, быстро закрепив аромат, который хотел зацепиться: "Они пошли вниз по течению, мы пошли вдоль реки, мы арендовали лодку, когда она у нас была".

Его нос всегда был намного сильнее языка Цинь Чжоу.

Цин гнался за Нин Тао вниз по течению.

Сначала на некотором расстоянии, Нин Тао все еще иногда мог уловить запах, падающий с реки, затем он становился все слабее и слабее, и, наконец, даже он больше не мог уловить запах, оставленный этой группой людей из клана Тан. В конце концов, здесь была большая река, и ветер был сильным в каньоне, плюс палящее солнце испарило речную воду, чтобы произвести водяной пар, остаточный запах тех людей клана Тан в воздухе давно был разбавлен и разложен ветром, водой и солнечным светом.

Глаза Нинг Тао переместились на остров посреди реки, который на самом деле был частью горы, разрезанной рекой, в форме паровой булочки, покрытой густыми деревьями.

Цинь Чжуй также пошевелил глазами: "Эти ребята спрятались на том острове"?

"Это возможно". Нинг Тао сказал, но он не был уверен.

Цинь Чжоу с восторгом сказал: "Тогда давайте поднимемся туда и посмотрим, на каком острове находится старое логово Секты Тан, давайте поднимемся и убьем их всех".

В первый раз, когда он услышал, как Грин Чейзер сказал "убить их всех", он сказал с некоторым беспокойством в сердце: "Грин Чейзер, ты просто болен, почему ты думаешь о том, чтобы убить их все время? Это плохо, не будь как твоя сестра".

У Цинь Чжуй на его лице было странное выражение: "Я демон, если я не убиваю и не причиняю вреда людям, что я за демон?".

Нин Тао на мгновение замер, он явно не ожидал, что Цинь Чжуй ответит ему таким образом.

Цинь Чжуй продолжил: "Небеса создали все вещи, и у всех вещей есть свои роли и функции". Лев, например, должен охотиться на других животных. Как еще он может выжить? Я демон, и я рожден, чтобы убивать и вредить людям. Это инстинкт, данный мне Богом. Более того, мы с сестрой также должны убивать и причинять вред людям в практике our俢, и эти злые, злые духи - та энергия, которая нам нужна в практике our俢".

Нинг Тао понял и почувствовал облегчение.

Она родилась демоном, как лев или тигр в природе, рожденная для охоты на других животных. Лев и тигр созданы природой для поддержания равновесия экологической цепочки существования, и демон также является этой ролью, только то, что не природа, а небесный путь, который служит. Демоны любят охотиться на тех, кто зол и зол, используя свою душу как энергию for俢, которая на самом деле является средством равновесия!

"В будущем, кого ты хочешь убить и кому ты хочешь навредить, ты просишь меня, только если я дам тебе разрешение на убийство, только если ты хочешь навредить, хорошо?" Нин Тао смотрел прямо на Цин Чжуй.

Цинь Чжуй мило улыбнулся: "Договорились, давай заключим сделку".

Нин Тао также показал улыбку, а затем протянул руку в сторону Цинь Чжоу.

Вместо этого Цинь Чжоу открыла свой вишневый маленький ротик и выплюнула свой длинный, крошечный, милый язык.

Улыбка на лице Нин Тао замерла на мгновение, и он услышал слова "тянуть змею за решение", поэтому он подумал про себя, что она не змея, поэтому он протянул руку помощи, чтобы тянуть змею. Однако Цинь Чжуй выплюнул на него язык, и он понял, что говорит о том, что "язык тянет", а не о том, что "змея тянет". Но вопрос в том, как ты можешь потянуть за язык!

Длинный язык Цинь Чжуй подергивался и махал рукой, и снова она случайно начала выполнять свою истинную технику. Технология врождена и недоступна для человека.

"Потяни за язык". Цинь Чжуй призвал.

Нин Тао жестко поднял руку, большой и указательный пальцы правой руки поймали язык Цин Чин, и тряхнул его дважды, серьезная книга сказала: "Тянуть язык определяется".

Пока его сторона сжималась, Цинь Чжоу застыл там с языком во рту.

Выдергивание языка, не должны ли обе стороны торчать на своих языках?

Прогуливаясь вдоль реки, через полчаса Нин Тао и Чин пришли к месту, соответствующему тому маленькому острову в реке. Они поднялись на холм и наблюдали за островом через реку.

Остров покрыт густым лесом, и поскольку никто не может подняться туда, многие из деревьев являются древними деревьями, а огромный полог деревьев покрывает небо, так что на острове невозможно увидеть ни одного живого животного или человеческой деятельности, ни какие бы то ни было постройки, построенные на острове.

Нин Тао забрался на дерево и разбудил глаза и нос до состояния видения и обоняния. На этот раз он увидел несколько прецессионных полей, но не человеческих, а птичьих. Небольшой остров в реке, куда никто не может пойти, стал раем для летающих птиц. Но кроме летающих птиц, он не нашел на острове человеческого предпогодного поля.

"Может быть, я ошибся и те парни из клана Тан спустились вниз по реке?" Сердце Нинг Тао было немного подавлено.

Ждущий с нетерпением под деревом, Цинь Чжоу встал на руки и колени и подполз к Нин Тао, с нетерпением говоря: "Брат Нин, что ты нашёл?".

Нинг Тао сказал случайно: "На острове никого нет, только птицы". Он был уверен, что Цинь Чжуй старше его, и намного больше, и было немного неловко, что она назвала его братом, но он не потрудился сосчитать это.

Цинь Чжоу внезапно забрался перед Нин Тао, одной ногой зацепившись за ветку у ног Нин Тао, и его тело стукнулось и обернулось вокруг ветки и протянулось к ее концу.

Эта прочность тоже является настоящим мастерством.

Нин Тао любопытно спросил: "Что ты делаешь?"

Цинь Чжоу не сказал ни слова, и с вытянутой правой рукой два зеленовато-белых пальца прилипли к крошечному голубому грибу, который был паразитом на коре дерева, прежде чем вернуться на сторону Нин Тао.

Глаза Нин Тао приземлились на крошечный голубой гриб в ее руке, его эпидермис был покрыт тонким слоем линий Лин, что было своеобразно. Он также имеет характерный запах, похожий на змеиный. В его голове было больше любопытства: "Что это за гриб?"

Цинь Чжуй сказал: "Это гриб из змеиной кожи, очень редкий эликсир. Когда я болел, моя сестра везде искала для меня этот гриб из змеиной кожи, но он очень редкий и растет только в тех местах, где аура изобилует, поэтому его трудно найти". Однажды сестра купила мне два и потратила на них кучу денег".

Сердце Нинг Тао щелкнуло: "Ты сказал, что этот гриб в змеиной шкуре растет только там, где аура в изобилии?"

Цинь Чжуй кивнул.

Глаза Нинга Тао снова переместились на маленький остров посреди реки, но расстояние было слишком велико, чтобы он мог видеть признаки высвобождения ауры на этом острове.

Цинь Чжоу засунул гриб из змеиной кожи в рот и проглотил его после двух грызунов.

Нинг Тао сказал: "Я вернусь и возьму что-нибудь, пока не вернулся".

Он залез в багажник и храпел, когда скользил вниз.

Цинь Чжоу также последовал его примеру и фыркнул, когда он обнял багажник и соскользнул вниз. Он обнял одну сторону, а она обняла другую, накладываясь друг на друга в особо комичной позе.

Нинг Тао сделал паузу, "Что ты делаешь, изучая меня?"

Цинь Чжоу на мгновение задумался и внезапно упал назад, опустив голову на ноги, продолжая скользить к подножию дерева. Длинное голубое платье, драпированное вниз, белоснежные бедра, зажатые между грубым стволом дерева, и некая раздражающая форма, очерченная белым треугольником из ткани.....

Всему Нин Тао было плохо.

"Так ты не скажешь, что я у тебя учусь, да? "Правда, ты больше не подавал заявку на патент..." Цинь Чжоу остановился и оглянулся на Нин Тао, бормочащего в своем маленьком рту.

Нинг Тао приземлился обеими руками, вольным стилем, и Бум врезался в землю.

В этот раз Цинь Чжоу не подражал ему и залез вниз по стволу дерева вверх дном.

Нинг Тао встал с земли, Четверо посмотрели на него на мгновение, затем выбрали каменную стену. Он прошел под этим каменным лицом, укусил свой правый указательный палец, а затем нарисовал кровавый замок в потайном углу каменного лица. Он открыл кровеносный замок и затем сказал Цинь Чжоу: "Подожди меня здесь, не ходи повсюду, я что-нибудь принесу и скоро вернусь".

Цинь Чжоу сказал: "Тогда я посмотрю, не осталось ли здесь грибов со змеиной кожей".

Нин Тао кивнул, воспользовался ключом, чтобы открыть замок с кровью, а затем вошел в удобную дверь, которая была темной, как чернила.

Фигура Цинь Чжуя несколько раз качалась и исчезла в горном лесу.

Дверь удобства на каменной стене исчезла и снова открылась через несколько минут, и к тому времени, как Нин Тао вышел из двери удобства на каменной стене, у него в руке уже был лишний маленький сундук с лекарствами. Он оглянулся вокруг и не увидел Цинь-Чжуй, и не потрудился позвать ее, неся небольшой сундук с лекарствами и приходя к древней сосне, в которой растут грибы из змеиной кожи.

Нинг Тао открыл маленький ящик с лекарствами, вытащил из него камень с чернилами для поиска земли и налил в него тридцать миллилитров чернил.

Раньше в его маленьком коробочке для лекарств были только бамбуковые тетради, небесные иглы и некоторые обычные лекарства, медицинские принадлежности и так далее, но теперь поиск земных чернил и чернил также стал постоянным посетителем в маленьком коробочке для лекарств. Он долго думал об этом, каждый раз, когда он отправляется в место в будущем, он должен использовать поиск почвы, чтобы определить, есть ли духовная почва в этом месте, и где он может собирать хорошие травы, он должен также оставить кровяной замок, когда он нуждается в лекарственных травах для алхимии, он может быстро добраться до далекого места.

Шенонгджа, горы Чанбай, девственные леса бассейна реки Амазонки и даже парк Йеллоустоун в Соединенных Штатах - это все места, которые он хотел посетить, чтобы найти травы и духовные земли и оставить кровавые замки, и он хотел построить сеть удобных ворот, которые могли бы быстро путешествовать по всему миру, отправной точкой которых была бы Небесная клиника-аутпост.

Как только чернила были введены в камень чернил, родилось таинственное энергетическое поле, и поверхность чернил раскачивалась с пульсацией.

Неумолимое волнение пронеслось сквозь сердце Нинг Тао: "Есть духовная земля! Здесь есть духовная земля!"

Все пульсации в поисках чернильного камня сходятся к шкале. Эта шкала указывала не на место вокруг него, а на беспилотный остров посреди стремительной реки!

Голос внезапно пришел сзади, и этот знакомый запах, темный аромат заманчиво.

Нинг Тао не оглядывался назад: "Куда ты убежал?"

Цинь Чжоу вышел из-за кучи деревьев с разочарованием: "Я пошёл искать грибы из змеиной кожи, к сожалению, не нашёл их".

"Было бы не так уж драгоценно, если бы это было так легко найти, я пойду на тот маленький остров посреди реки, сейчас же, чтобы забрать духовную землю, ты пойдешь со мной." Нинг Тао сказал.

Нинг Тао сказал: "Чернильный камень в моей руке называется Чернильный камень Ищущей Земли, и это волшебное оружие, специально подобранное для Духовной Земли, там сказано, что он есть, значит, должен быть". Пойдёмте, пойдёмте со мной, повернёмся, и я посажу кору того гриба, который вы собрали в почве духов, и, может быть, вы вырастите много змеиных грибов".

Внезапно на лице Цинь Чжуй появилась улыбка: "Так чего же мы ждем?". Мы уходим!"

PS: в этом месяце 300 000 слов будут выложены на полки после списка, отправленного сегодня рано утром, в поисках голосов. После загрузки. После нахождения на полке, общественный номер WeChat "Li idle fish" будет синхронизирован для обновления снаружи, на этот раз должно быть лучше, чем супер-период делать, супер снаружи немного запутался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0092: Остров для сокровищ**

0092 Глава Остров Крипто, чтобы захватить сокровища Река была быстрой, русло реки было скалистым, простые люди не осмеливались плавать в такой реке. Однако такой речной сток не является проблемой для Нинтао и Цинчая, один из них врезался в бурную речную воду, и к тому времени, когда они подняли головы, они уже были на маленьком острове в середине русла реки.

Нин Тао и Цин догнали небольшой песчаный пляж шириной в несколько метров. Нин Тао открыл маленькую коробку с лекарствами, чтобы посмотреть, нет ли в ней утечки воды, в результате чего маленькая коробка с лекарствами была очень сухой, не говоря уже о воде, ни капли влаги в ней не было.

Цинь Чжоу подтянула юбку к подолу, чтобы выжать из нее воду, и пара белоснежных длинных ног снова оказались в воздухе. Ткань верхней части тела прижимается к коже, а солнечный свет немного соблазнителен, очень привлекателен.

Нинг Тао, казалось, несколько "привык" к этой ситуации, и он снова впрыснул тридцать миллилитров чернил в камень, а затем последовал направлению, на которое указывает масштаб сходящихся чернильных пульсаций.

В лесу не было дорог, камни были замусорены сорняками, а над головой стоял полог деревьев, затенявший небо, и виноградные лозы, сваливавшиеся с ветвей. Некоторые виноградные лозы толще человеческой руки, и они выросли, не говоря уже о том, сколько лет. Во время похода Нин Тао также нашел довольно много лекарственных трав, линчжи, хуанлиан, дучжун и т.д., все они дикие и не такие, как те, которые выращиваются искусственно на травяном рынке.

Нин Тао выбрал только один дикий лингжи, который он видел, но не другие дикие травы. Wild Ganoderma lucidum был одним из трав, используемых в рафинировании первичного рецепта дана, он выбрал его, чтобы быть полезным, как те из Huanglian, Chonglou, Du Zhong и так далее он выбрал его безрезультатно, так что он не потрудился выбрать его.

После двух часов блуждания по девственному лесу на острове, Нин Тао и Цин Чжоу пришли к трещине в глубине "Горы Паровой Булки".

Эта трещина была похожа на какой-то божественный дух, раскалывающийся гигантским топором, появляющийся из ниоткуда на горном теле, глубиной в несколько десятков метров, простирающийся вниз по склону, настолько широкий и узкий, что конец невозможно было разглядеть с первого взгляда. Нинг Тао стоял на краю щели и смотрел вниз, вертикальная скала была покрыта сорняками и виноградными лозами, а дно щели было заполнено белым туманом воды, поэтому было невозможно разглядеть.

Здесь пульсации чернил в камне чернил для землеведения уже не указывают на какую-либо одну шкалу, а сходятся со всех сторон к середине. Эта сцена создает у людей иллюзию, что в центре камня чернил есть лазейка, и все чернила стекают в лазейку.

Нин Тао носил на спине маленький сундук с лекарством с виноградной лозой, затем использовал щели в скалах, сорняки и виноградные лозы, чтобы подняться к подножию щели. В этом процессе он инициировал состояние взгляда и запаха глаз и носа. Он увидел белый туман, но не только водяной, но и скрытую в нем ауру, содержание которой было значительным, намного толще, чем лужа воды, которую Бай Цзин и Цинь Чжуй занимали рядом с Черной горной крепостью в Северной столице.

Цинь Чжуй быстро обнаружила это, и она с восторгом сказала: "Брат Нин, ты можешь нарисовать здесь кровяной замок? Я буду часто приходить сюда в будущем и тренироваться".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, давайте сначала найдем духовную землю".

"Хмм!" Цинь Чжуй счастливо ответил.

Десять минут спустя, Нин Тао и Чин пришли на дно трещины.

Туман в нижней части трещины был более тяжелым и белым с видимостью всего несколько метров. Под ногами были грязные болота, а местами тенистый мох рос в густых глыбах и комках, словно ступенчатые камни, лежащие в впадине. В некоторых местах есть грязевые бассейны, черная грязь время от времени несколько пузырьков, но не запах ни газа, ни запах разлагающихся растений и животных, некоторые из них на самом деле являются аурой уникального запаха "чистой весны".

Чернила в чернильном камне указывали на шкалу, а Нинг Тао следовал направлению шкалы, осторожно наступая на "ступеньку" и идя вперед.

Камень чернил внезапно дрожал, и все чернила снова собрались по направлению к центру камня чернил.

Прямо перед нами была грязевая лужа, состоящая из двух или трёх разделённых полей, а духовная земля находилась в грязевой луже!

"Что это?" Глаза Нин Тао внезапно переместились на растение посреди грязевой лужи, и его два глаза не могли повернуться сразу.

Это был рисовый саженец, уже нарисованный.

Хотя Нинг Тао не сельский человек, он знает, как выглядит Дао Мяо. Он также знал, что это определенно был не обычный рисовый саженец, который составлял лишь треть от роста обычного рисового саженца, и зерна, которые были нарисованы, также были очень короткими, всего несколько десятков зерен, но зерна были полными. Он золотисто-желтого цвета, без намека на зеленый, и слегка светящийся, как произведение искусства, вырезанное из золота. Он стоял в темном болоте, сияя золотым светом, таким замечательным.

Легендарная Долина Духа!"

Нинг Тао не мог дождаться, чтобы сказать: "Долина Духа"? Какая Долина Духа?"

Цинь Чжуй сказал: "Я слышал от своей сестры, что Долина Духа - это духовный материал из Древней Эры Линга, который есть только у тех, кто является великими земледельцами или даже бессмертными царствами. Она выведена Духовной аурой Неба и Земли, и растет только над Духовной Землей, а окружающая среда настолько требовательна, что должна быть густым туманным болотом, единственным местом, где растет свет".

Место с одним светом?

Нинг Тао подсознательно посмотрел вверх, и, конечно же, единственным куском грязи в туманной депрессии был луч света, который падал с неба над головой, чуть выше напряжения духовой долины.

"Долина Духа" - это лишь тоник для обычных людей, продлевающий их жизнь, но для культиваторов - это своего рода эликсирный материал и его ценность, это также один из важных эликсиров, которые незаменимы для многих передовых эликсиров. Где есть Долина Духа, там должна быть Земля Духа, и эта Долина Духа созрела для сбора урожая, так чего же ты ждешь?". Цинь Чжуй был даже более взволнован, чем Нин Тао.

Нин Тао не испытывает неудобств, когда ему нужна и Духовная Земля, и Духовная Долина, но болото перед ним также является для него большой проблемой. Он думал о том, чтобы уложить деревянные доски, но на дне колонны не было ни одного дерева, некоторые из них были просто упавшими мертвыми ветвями, которые просто не могли обеспечить ему достаточно плавучести, чтобы ходить рядом с Долиной Духов. И то, что вызвало у него наибольшую головную боль, это духовная почва, она была под грязевой лужей, он не мог нырнуть под грязевую лужу, чтобы пристегнуть несколько кусочков грязи, верно?

"Или так, или я сделаю это за тебя". Цинь Чжуй сказала, и она, кажется, читала мысли Нин Тао.

Нинг Тао покачал головой: "Нет, это слишком опасно, давай найдем другой путь".

Как только он закончил говорить, зеленая юбка на теле Цинь Чжуй соскользнула на покрытые мхом "ступеньки" у ее ног. В следующую секунду статуя Венеры была полностью преобразована в статую Венеры.

Нинг Тао на мгновение замер, эмоционально: "Что ты делаешь?"

Пара нефритовых ног Цинь Чжоу внезапно сделала немного, и идеальное девятиглавое тело покинуло землю, и с переворотом, пуфом, оно погребено в трясине.

Нин Тао вернулся к своим чувствам и спешно протянул руку, чтобы схватить ее за ноги, но он все еще был на шаг опоздал, его рука коснулась только подошвы ее ноги, и прежде чем он смог схватить ее, она погрузилась в трясину.

Нинг Тао был встревожен, он лежал на краю грязевой лужи и протянул руку к ней, чтобы порыбачить. Он схватил твердый предмет и в спешке дёрнул его вверх, но вместо того, чтобы дёрнуть его вверх, натянул на изуродованный скелет, без ребер, рук и без половины черепа.

Нин Тао яростно бросил скелет волной руки.

Ничего себе! Из середины грязевой лужи вскочила зеленая тень, длинные зеленые волосы, зеленые щеки и кожа, покрытая зеленой чешуей. Ее ноги соединились и мутировали в змеиный хвост, полный зеленых чешуйчатых доспехов, ила, который нельзя было запятнать.

Нинг Тао был ошеломлен.

Эта полу-человеческая, полу-змеиная форма - змеиная демоническая форма Зеленого Чейза, которая прекрасна, как русалка, но в то же время более могущественна, чем русалка!

Точно так же, как Нин Тао замерз, Цинь Чжоу уже переплыл в сторону этого напряжения Долины Духа, а затем снова погрузился вниз, исчезнув.

Нин Тао подобрал длинную зеленую юбку Цинь Чжоу, вышитые туфли, и что, как быстро он двигался по краю грязевой лужи, он хотел найти место поближе к Долине Духов и посмотреть, как Цинь Чжоу копает Землю Духов и собирает Долину Духов своими собственными глазами.

Он быстро обернулся к другой стороне грязевого пруда и вместо того, чтобы найти место поближе к Долине Духов, неожиданно нашел каменную скрижаль, окутанную густым туманом. Он подошел и взглянул поближе - слой муравьиных комочков, прорастающих на коже спины.

Стела - это стела черепахи, а высота стелы плюс сиденья черепахи составляет три метра, но на такой огромной стеле вырезано только одно большое слово и одно предложение.

Это большое слово - "Танг".

Говорят: "Если ты войдешь в запретную землю танского клана, ты умрешь!

За стелой стелы стоят груды холмистых скелетов, некоторые с холодным оружием, таким как мечи и кинжалы в руках, некоторые с мхом, растущим поверх них, некоторые с одеждой, которая не закончила гнить, древние, современные, современные, и даже рюкзаки исследователей и инструменты для обнаружения! А тело исследователя не было полностью разложено, на скелете осталась какая-то плоть, а внутренние органы смутно видны в грудной полости, по-видимому, мертвы не более года.

Если рассматривать памятник черепахе как надгробие, то куча скелетов позади него - огромная гробница!

Это не стихийное бедствие, это антропогенная катастрофа.

Нинг Тао был в ярости: "В этой трещине нет ядовитого газа, легко спуститься, если бы кто-то их не убил, они бы вообще погибли". Танг Мэн, вы убили так много людей и до сих пор осмеливаетесь открыто воздвигать здесь памятник, занимая землю, как царь, это место было создано небесами, а не вашей семьей Танг. Как ты думаешь, ты сможешь построить памятник, и это место будет твоим? Думаешь, ты ничего не получишь за то, что убьешь так много людей? Это моя карма, сегодня я пролью сюда бобы!"

Ничего себе!

Цинь Чжоу внезапно вышел из грязевой лужи, держа в руках кусок голубой глины размером с умывальник для лица. Над этим куском зеленой глины стоял рисовый саженец, корни которого были согнуты и изогнуты, лежали друг на друге, протянувшись на несколько метров, как корневой водопад, а затем укоренились в духовной почве.

Цинь Чжуй усмехнулся: "Брат Нин, все кончено!"

Внезапно сверху раздался оглушительный голос: "Где звери, которые осмеливаются здесь рассеиваться?".

Звук был огромен, как будто тысяча людей кричали вместе!

Ого!

Физзл...............

Из густого тумана внезапно раздался звук резкого инструмента, прорывающегося сквозь воздух.

Внезапно осознав что-то, Нин Тао натянул ноги и бросился к каменной стене, которая была немного вогнута внутрь горного тела, крича: "Иди сюда"!

Всего в одном предложении из этих трех слов у него было несколько десятков закаленных летучих игл и несколько дротиков на теле.

Когда Цин Чжоу услышал звук темного оружия, разорванного в воздухе, он чувствительно нырнул в грязную лужу, и к тому времени, как он снова появился, уже находился на дне скалы рядом с грязевой лужей.

Нин Тао укусил свой правый указательный палец и нарисовал кровавый замок на каменной стене так быстро, как только мог, а затем проткнул ключом дверь.

Цинь Чжуй также поднялся из грязевой лужи, обняв в своих объятиях Долину Духа и Земли. Ее ноги были спиной, но более пронзительными, чем хвост змеиного демона.

Нин Тао, который не побеспокоился, чтобы избежать подозрений, обернул руки вокруг талии и врезался в дверь удобства с ней.

Дверь удобства только что закрылась, и в густой туман пришел одетый в белое старик, который без звука упал на землю.

Следующая секунда.

"А" белый старик выпустил жалкий крик.

Секунду назад он был таким сказочным.

Через секунду он упал на землю и наступил в дерьмо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0093: Грязные сделки**

0093 Глава Грязная сделка Дверь удобства закрылась, и Нин Тао и Цинь Чжоу вернулись в центр небесной внешней клиники. Нин Тао не заботились о ядовитых иголках и ядовитых дротиках, застрявших в его теле, и протянули руку и погнались за ними в сторону Цин: "Покажи мне".

Цинь Чжуй сказал: "Ты сильно ранен и истекаешь кровью".

Нинг Тао сказал: "Не беспокойся, небольшая травма тебя не убьет".

Цинь Чжоу не мог устоять перед ним, поэтому он мог только передать Нин Тао Духовную Землю и Духовную Долину, которую он держал в своих объятиях, вместе со свободной красотой.

Нин Тао замер на мгновение, обнял Лин Ту и Лин Гу и повернулся и ушел, не забыв нарекать: "Надень свою одежду, правда".

Цинь Чжуй постучал в угол своего рта, слегка недовольный, но все равно пошел одеваться.

Нинг Тао разместил Духовную Землю и Духовную Долину на пустом месте в центре клиники. Был еще день, и можно было ясно видеть Долину Духа и Землю без света Семизвездной лампы.

Размер тазика духовной земли, которую Цинь Чжоу вырвал из грязевого пруда, его аромат был похож на прозрачную весну, а цвет - на яшму, создавая у людей впечатление, что она не похожа на глину, а на тазик из нефрита.

Духовная долина спокойно лежала на духовной почве, сверкая золотом и излучая освежающий аромат зерна. Посреди разломной долины он стоял на вершине грязевой лужи, и зеленая погоня вырвала духовную землю в грязевой луже, а ее корни потеряли опору грязевой лужи, и рисовые саженцы не могли встать на ноги.

Нин Тао не смог сдержать волнение в сердце и протянул руку, чтобы удержать зерновой шип в руках. Тяжело на ощупь, несколько десятков зерен зерна весом почти в кошку!

"Возьми, вскипяти миску тонкой каши и выпей, интересно, как она на вкус?" Цинь Чжоу подошел к Нин Тао и устроил пикник.

Нин Тао сказал: "Эта духовная земля и духовная долина выкопаны тобой, я поделюсь с тобой половиной, ты можешь сделать ригель, если хочешь".

Цинь Чжуй покачал головой: "Нет, я твой демон-рабыня, все, что я делаю для тебя, я не могу этого вынести".

Нинг Тао нахмурился: "Вот, возьми".

Цинь Чжуй, однако, до сих пор качает головой: "Все, что у меня есть, твое, если ты отдашь мне это, оно все равно не твое?".

Что это за логика?

Нинг Тао больше не знал, о чем говорить.

Цинь Чжуй посмеялся: "Однако ты обещал мне, что будешь выращивать грибы из змеиной кожи для меня".

Нинг Тао также улыбнулся: "Сегодня вечером я пойду туда и привезу ветки ваших грибов, собирающих деревья, и посажу для вас грибы из змеиной кожи".

Цин гнался за рукой, которую он нес в протянутой руке к лицу Нин Тао, сжимая кусок коры дерева, на котором был отчетливо виден белый мицелий.

"Я отрезал кору, когда ты вернулся за своими вещами." Цинь Чжуй сказал.

Нин Тао взял кусок коры, и прежде чем он успел посмотреть на него еще раз, зерновой колос на Долине Духов внезапно упал, и золотое зерно также упало с колоса и рассыпалось по всей земле.

Эта ситуация удивила Нинга Тао, но он быстро ее понял. Долина Душ должна расти во влажном, грязном месте, посреди духовной почвы и иметь один луч света к себе. Эти три условия отсутствовали одно, он и Цинь Чжоу привезли его в Небесную внешнюю клинику, два из трех необходимых условий были утеряны, и он явно не был жив.

Нин Тао просто вырвал рисовые саженцы из духовной почвы, а затем поместил на духовную почву кору, которую Цинь Чжоу вернул. Чудо родилось и в это время, и эти умирающие мицелии мгновенно возродились. Часть завядшего мицелия была даже похожа на губку, которая всасывала воду, слегка набухая.

"Какой способ выращивать грибы!" Цинь Чжоу был счастлив, как ребёнок: "Скоро у меня будут грибы со змеиной кожей"!

Нин Тао спросил: "Цин Чжоу, сколько Духовной Земли все еще в том болоте?".

"Больше нет, все здесь". Цинь Чжуй сказал.

"Все здесь?" Нинг Тао был немного удивлен.

В углу рта Цинь Чжуй была улыбка: "Мой брат Нин, как ты думаешь, много ли духовной земли? Линг Ту, который также был сокровищем древней эпохи Линг, был очень редким. Однако, Легендарное Бессмертное Царство их вполне переполнено".

Нинг Тао сказал: "Вы верите в существование Бессмертного царства?"

Цинь Чжоу на минуту подумал, прежде чем сказать: "Я не знаю, может быть, есть, может быть, нет, мне все равно, я все равно не могу пойти".

Нин Тао был на самом деле наполовину доверчив, когда сменил тему: "Это место запрещено для Секты Тан, и Секта Тан убивает всех, кто туда входит". Я подозреваю, что среди клана Тан также есть культиватор, иначе их бы там не было, чтобы удержать эту Долину Духа и Землю Духа. Кроме того, мы не нашли старое логово Секты Танг, но оно должно быть поблизости".

Цинь Чжоу сказал: "Нам все еще нужно идти искать?"

Нин Тао покачал головой: "Сегодня мы копаем могилу предков секты Тан, нам не нужно искать секту Тан, секта Тан придет к нам".

"Тогда я пошлю свою сестру на помощь". Цинь Чжуй сказал.

"Пока нет, мы больше не можем с этим справляться. Самое главное сейчас - это то, что Ма Цзяо Ронг, о которой вы говорили, я собираюсь заработать от нее злые мысли и грехи, и приближается срок оплаты аренды в этом месяце". Нинг Тао сказал.

Инь Мо Лань, Софора Ке Бин и Тан Секта, эти противники были сильнее друг друга. Но он не пожалел об этом, ведь он был естественным посредником между добром и злом, хозяином Небесной клиники, которому суждено было наказать нечестивых, чтобы его врагов не становилось все меньше и меньше, а только все больше и больше!

Перед лицом сильного соперника сейчас и в будущем нельзя было бы рассчитывать ни на одну грубую силу, он должен был стать еще сильнее. Но у него был только один путь, а именно - модернизировать клинику Sky Out Clinic. Только предоставив Небесной Внешней Клинике усовершенствование, он сможет получить более продвинутые культивационные подвиги и боевые навыки. Повышение арендной платы на самом деле подстегнуло его, позволив ему наказывать зло и творить добро, а также сделав его сильнее в то же время!

В настоящее время на счету бамбукового джейна есть действительный баланс из 161 пунктов добра и зла арендной платы, и он отчаянно нуждался в том, чтобы заработать не менее 139 пунктов аренды для того, чтобы модернизировать клинику Тяньвай, так что женщина по имени Ма Цзяо Ронг была теперь вместо человека, с которым он не мог дождаться встречи.

Приняв решение, Нин Тао убрал десятки Линггу, саженцев зерна, и все они правильно, а затем просто обработал рану и гнался за дверь с Цин.

Дневное солнце было сильным, а в горном городке жарко, как в корзине для парохода.

Нин Тао во главе с Цин Чейзом подошел к двери "детского сада Восходящего солнца".

Когда он увидел вывеску детского сада "Восходящее солнце", сердце Нин Тао было поражено и смущено: "Цин Чжуй, это Ма Цзяо Жун, которую ты сказал, воспитательница детского сада? Насколько плохой она может быть?"

"Почему бы тебе не пойти со мной, ты сам увидишь." Цин гнался за воротами, приведя Нин Тао к задней двери детского сада "Восходящее солнце".

Задняя дверь - это маленький уединенный переулок.

Задняя дверь дошкольного учреждения "Восходящее солнце" открывается в переулок и представляет собой железные ворота.

Нинг Тао подошел к железным воротам и заглянул внутрь, увидел задний двор. На заднем дворе было тихо, с некоторыми титерами, скейтбордами, качелями и другими приспособлениями, на которых дети могли бы играть, но не было детей, передвигающихся по заднему двору.

Железная дверь была заперта, и Нинг Тао попытался толкнуть ее, но не открыл. Он подполз к двери и заглянул внутрь, за железными воротами был задний двор, полный беспорядка, незанятый.

Следы внезапно появились из-за угла на другой стороне переулка.

Нинг Тао поспешно покинул железные ворота.

Выходил из-за угла мужчина в возрасте пятидесяти лет, одетый в костюм, блестящие кожаные туфли, и с кожаным портфелем в руке, такой прилично выглядящий человек, который хорошо перемешивается.

Мужчина разговаривал по телефону, когда он шел, бормоча что-то, что не было слышно на расстоянии. Видя Нинга Тао и Цинь Хуа, человек слегка остановился, и в его глазах появился дополнительный намек на осторожность.

Нин Тао протянул руку и взял Цинь Чжоу, подойдя к человеку, улыбнулся и сказал: "Что ты хочешь съесть, я пойду куплю тебе".

Цинь Чжоу улыбнулся и сказал: "Я хочу съесть конус".

Мужчина опустил бдительность и потер плечи Нин Тао и Цинь Чжоу перед тем, как остановиться перед железными воротами и продолжить вызов.

Нин Тао и Цинь Чжоу также остановились на своих путях после того, как прошли за угол переулка, Нин Тао отпустил руку Цинь Чжоу, а затем встал за угол, чтобы заглянуть внутрь. Цинь Чжоу также последовал его примеру, зондируя под ним и заглядывая внутрь.

Мужчина закончил вызов и стоял перед железными воротами около минуты, пока железные ворота не открылись.

Открывая железную дверь, женщина лет тридцати, вышла, осмотрелась и убедилась, что никого нет, прежде чем сказать: "Где деньги?".

Мужчина вытащил конверт с крафтом из портфеля и передал его женщине.

"Пойдем со мной, старое правило, сначала переоденься". Женщина сказала, повернувшись и войдя через заднюю дверь.

Мужчины последовали за ним, и железная дверь снова закрылась.

Нин Тао и Сяо Цин вышли из-за угла, и Цин погнался за ними: "Эта женщина - Ма Цзяо Ронг, я покажу тебе, что она сделала плохого".

Нинг Тао кивнул, когда шел: "Как ты попал внутрь?"

Однажды она перелезала через стену на задний двор, а однажды поднималась по дренажной трубе на крышу", - сказал Цинь Чжоу. На крыше есть лестница, а недалеко внизу - медицинский кабинет этого детского сада, где происходят все эти грязные вещи".

Нин Тао уже догадывался, что она имела в виду под "грязными вещами", он сказал: "Давай залезем по водосточной трубе".

Через несколько минут Нин Тао проследовал за Цин на крышу детского сада "Восходящее солнце", а затем вошел на второй этаж детского сада через лестничный проем на крыше.

Войдя в коридор, Нин Тао с первого взгляда увидел медицинский кабинет, о котором говорил Цин Чжуй. Как раз в тот момент, когда я собирался пройти, дверь напротив медицинского кабинета неожиданно открылась. Как только Нин Тао остановил Цинь Чжоу, который уже шел перед ним, он вернулся как можно быстрее на середину лестницы, ведущей на крышу.

Ма Цзяо Ронг и мужчина вышли из-за этой двери, мужчина только что сказал, что костюм был одет, но теперь он переоделся в доктора, который носил восемь повешенных, и стетоскоп на шее, но также как и доктор.

"Пони, не может же быть проблем, правда?" Человек выглядел немного нервным.

Ма Цзяо Рон сказала: "Не волнуйся, я всё устроила, просто наслаждайся".

Человек все еще немного нервничал, но в его глазах также появилось возбужденное сияние.

"Тебя познакомил здесь знакомый, так играют все твои друзья, о чем ты беспокоишься? Заходите, время впустую - ваше". Ма Цзяо Ронг призвал.

Человек, наконец, рассеял свои опасения и последовал за Ма Цзяо Ронг в лазарет.

Только после этого Нин Тао и Цинь Чжоу вышли из коридора, ведущего на крышу, и быстро нырнули к двери медицинского кабинета.

Дверной проем в медицинский кабинет был инкрустирован одной стороной стекла и нарисована занавеска, но она не была закончена, оставляя зазор.

Стоя за дверью, зрение Нин Тао вошло в этот промежуток, и большая часть медицинской комнаты находилась под его глазами. Этот взгляд, гнев!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0094: Злая колдунья**

Глава 0094 Медицинский кабинет "Злая женщина".

"Дети, это дядя-врач из городской больницы, он вас физически осмотрит, вы выстроитесь в очередь и будете обследованы один за другим." Голос Ма Цзяо Ронг был нежным, а напротив нее стояли три маленькие девочки, всем четыре или пять лет.

Маленькая девочка с вязаной тесьмой да: "Учительница мама, я не хочу проверять, в последний раз, когда дядя доктор проверял меня, мне было так больно, что я испугалась".

Ма Цзяо Ронг внезапно протянула руку и схватила косу маленькой девочки, улыбка на ее лице также была сметена, яростно сказав: "Я сделаю укол любому, кто не подчинится!".

"Нет, я не хочу." Маленькая девочка, которую тянуло за косички, плакала.

"Не смей плакать?" Ма Цзяо Рон взяла иглу из кармана пальто и, не сказав ни слова, воткнула иглу в руку маленькой девочке.

"Вау..." маленькая девочка плакала еще громче.

"Поплачь еще раз, и я проткну тебе глаза, и ты ослепнешь!" Ма Цзяо Ронг отругала, и блестящую швейную иглу действительно протянули глаза маленькой девочке.

Маленькая девочка не осмелилась сразу заплакать и сказала со сдутым ртом: "Слепые не видят команду гав, я не буду плакать".

Ма Чжиао Ронг убрала эту булавку только тогда, и на ее лице снова появилась улыбка, не так ли? Дети, которые слушают учителя, едят конфеты, а я сейчас пойду и сделаю тебе сок, а потом для тебя есть шоколад".

При этом она подмигнула фальшивому врачу, а затем направилась к холодильнику в углу медицинской комнаты.

Человек, притворяющийся врачом, с улыбкой сказал: "Дети, не бойтесь, дядя нежно осмотрит ваше тело, и это совсем не повредит".

Три маленькие девочки нервно смотрели на своего дядюшку, замаскированного под врача.

Мужчина методично сказал: "Кто придет первым и снимет штаны, чтобы дядя осмотрел его, дядя даст ей два шоколада".

С другой стороны, Ма Цзяо Ронг открыл морозильную камеру и вытащил три чашки вместе с тремя белыми таблетками. Она положила каждую из трех белых таблеток в чашку перед тем, как налить в нее сок.

За дверью, Нин Тао понюхал аромат тех трех белых таблеток, которые были три снотворного, его сердце вдруг взбесилось: "Эти три ребенка настолько малы, что вы на самом деле относитесь к ним, как к своим орудиям для зарабатывания денег за небольшие деньги". Ты не только разрушаешь жизнь ребенка, но и делаешь несчастными его родителей! Ты нечестивая сволочь!"

Гнев горит, а злая сторона пробуждается! Но как раз тогда, когда Нин Тао не мог себя контролировать и хотел поспешить остановить грех, внизу вдруг раздались громкие звуки.

"Где та женщина с фамилией Ма? Выпустите ее!"

"Ты не можешь туда подняться! Вы, ребята, продолжайте валять дурака, а я вызову полицию!"

"Ты кричишь! Ты кричишь! Не могу дождаться полиции!"

"Убирайся! Возьми обычные каналы, чтобы поговорить о чем-нибудь!"

В медицинском кабинете Ма Цзяо Ронг внезапно напряглась: "Что-то не так, какие-то родители пришли, чтобы устроить неприятности, ты быстро выходишь через заднюю дверь, я устрою тебя ночью, ты ждешь моего звонка".

Человек, который притворился врачом, не осмелился продолжать действовать плохо, и последовал за ним к двери.

Как только он схватил Цинь Чжоу за руку, Нин Тао взял Цинь Чжоу за руку и быстро отступил на лестницу, ведущую на крышу.

Мужчина вышел из медицинского кабинета и вошел в комнату, где только что переоделся, даже не потрудившись снять белое пальто, схватил портфель и побежал в сторону лестницы.

Ма Цзяо Ронг, с другой стороны, прошла по другой стороне коридора, не паникуя, успокоившись и собравшись.

Человек просочился в лестничную клетку, потом топнулся вниз, уже запаниковав.

Цинь Чжоу пришёл к Нин Тао: "Почему бы тебе не дать мне это сделать?"

Только что, когда мужчина только что столкнулся с лестницей, она собиралась нанести удар, но хватка Нинг Тао не отпустила ее.

Нинг Тао сказал: "Я тоже хочу его убить, но я не могу быть здесь". Убьешь его здесь, и у нас у всех будут неприятности. Должна быть стратегия, чтобы наказать и нечестивых, разве Ма Чжиао Ронг не отпустил зверя к ней ночью? Некоторые вещи были бы гораздо менее проблемными, если бы они делались ночью".

Цинь Чжуй заткнул ему рот: "Но я только что заметил, что ты, кажется, хочешь поторопиться, можешь ли ты гарантировать, что у тебя нет сердца, чтобы убить этих двух подонков? Ты такой импульсивный порой, и такой разумный в других, что я не могу тебя понять".

"Поднимемся". Нинг Тао сменил тему.

Хорошее лицо, нежность, разум и большая любовь в сердце. Злобные импульсы насильственнее и злее, чем злые. Войдя в злодейское состояние, он с трудом контролировал себя, проблема, которую он мог мало что сделать с собой.

Они подошли к крыше, а затем присели под стеной дочери, чтобы заглянуть на небольшую игровую площадку во дворе детской комнаты. Вся небольшая детская площадка видна с высоты здания.

Когда Нин Тао и Цин Чжуй только что "заняли свои места", толстый охранник вытолкнул из здания пару средних лет.

Ма Чжиао Ронг ушла с улыбкой на лице: "Какого ребенка вы, родители, ищете меня?".

Эмоции мужчины средних лет внезапно вышли из-под контроля, и он указал на Ма Цзяо Ронга и сказал: "Не играй со мной в дурака! Скажи мне, что случилось с кровью на трусиках моей дочери?"

Ма Чжиао Ронг сказал: "Который из них? Наверное, я случайно поранился, играя с ребенком. Это так важно, и вы, ребята, приезжаете, чтобы устроить сцену, которая осмелится забрать детей вашей семьи в следующем семестре".

"Ты лжешь! Дочь сказала, что дядя дотронулся до него и..." женщина средних лет не могла больше говорить, со слезами на глазах и гневом.

Улыбка на лице Ма Чжиао Ронг исчезла, а ее голос остыл: "Что сказала ваша дочь?". Скажи это, и я посмотрю, правда ли это. И я предупреждаю вас, есть вещи, которые дети говорят, что вы верите в правду, и если у вас есть доказательства, вы можете идти к кому хотите, и мне плевать на вас. В следующем семестре ваши дети не придут сюда в школу!"

С этим она повернулась и ушла.

Человек средних лет шагнул вперёд и схватил Ма Цзяо Ронга за руку: "Ты не уйдёшь, пока сегодня не прояснишь свои слова!"

Ма Чжиао Ронг сердито сказала: "Я расскажу тебе ясно, что происходит". Кто я такой, чтобы тебе это прояснить? Отпусти меня или я кому-нибудь позвоню!"

"Развяжите ее!" Толстый охранник подошел на помощь и двумя ударами сломал руку мужчине средних лет.

Высокомерный нрав Ма Цзяо Ронга сказал: "Ребята, помните, подставлять людей - это противозаконно! Если ты не пойдешь в полицию, у тебя не будет доказательств, верно? Если ты когда-нибудь еще раз со мной свяжешься, я тебе все усложню! Мой человек просто общительный, и если ты будешь с ним связываться, то пожалеешь об этом!"

Слезы женщины средних лет были выдуты, но что она могла сделать? Ее дочь сказала, что она проспала всю ночь и проснулась с чувством дискомфорта, и ей нечего было доказывать.

На крыше Нин Тао убрал свой взгляд: "Давай выйдем и подождем, пока Ма Чжиао Ронг не уйдет с работы".

В глазах Цинь Чжоу промелькнул зеленый свет: "Каков твой план?"

Кошка Нин Тао, склонившись к другой стороне стены дочери, сказала с одной стороны: "Сначала ты сделаешь ей больно, я буду обращаться с ней так же, если придет этот мужчина".

"И что потом?" Цин гнался за вопросом.

Голос Нин Тао был ледяной холодный, ''Такие отбросы, как этот, жизнь будет вредить только хорошим людям. Некоторые живые люди на самом деле несправедливы и даже угрожают простым людям, что, по вашему мнению, следует делать?".

Цинь Чжуй показал зубы и улыбнулся: "Я вижу".

Возможно, потому что случилось что-то плохое, Ма Цзяо Ронг не стал дожидаться часов в детском саду, чтобы выехать на BMW X5 в полосу движения, а затем ехать вперед.

Нин Тао выбежала из магазина холодных напитков через дорогу от детского сада "Восходящего солнца", посмотрела на быстро удаленную задницу BMW X5 и с грустью сказала: "Почему ты не сказала мне, что у нее все еще есть BMW?".

"Какая разница?" Цинь Чжуй спросил риторически.

Нин Тао пожал плечами: "Если бы ты сказал мне раньше, я бы подготовился раньше, как ты теперь гоняешься за мной"?

Цинь Чжуй засмеялся: "Говори так, как будто можешь водить".

Нинг Тао, ".........."

"Пойдем со мной, я отведу тебя к ней домой, я знаю, где она живет." Цин гналась к ряду общих велосипедов на обочине дороги, она подметала общий велосипед к своему телефону, а затем снова дала знак Нин Тао: "Иди сюда быстро, ты на барной стойке или я на барной стойке"?

Нин Тао горько засмеялся: "Раз уж вы знаете адрес, не лучше ли вызвать такси или капельный экспресс?".

"Ты не сказал мне раньше, я все подметаю, будет дедукция". Я не пьяная женщина, так почему бы тебе не вызвать такси, а я подвезу тебя". Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао на мгновение остался безмолвным, но он видел, что она никогда не думала брать такси или капельницу.

"Ты сидишь на стойке!" У Нинга Тао не было хорошего настроения, он большой старик действительно не может отпустить лицо к женскому велосипедному бару.

"Да, да, да". Цинь Чжуй с радостью отказалась от права управления транспортным средством и, дождавшись, пока Нин Тао перейдет на общий мотоцикл, сделала боковой прыжок и мягко и ловко села на перекладину.

Нин Тао вздохнул и растоптал свой общий велосипед на дороге.

По дороге посыпал серебряным колокольчиком Цинь Чжоу хрустящий смех и иногда расправлял руки.......

Это круиз Моби-Дик?

Ночь пошла.

Общий велосипед был припаркован на стоянке на обочине дороги, и Цинчай наконец-то сошёл с однополюсного. Нинг Тао проехал не менее пятнадцати километров, и в основном это был подъем, который на протяжении всего пути казался ему, как будто его простата горит.

"Это дом". Цинь Чжоу сказал, что указал на небольшое иностранное здание на склоне холма.

Нин Тао поднял глаза и оглянулся вокруг, это было маленькое белое двухэтажное здание с окнами из стекла цвета телятины и внутренним двором с множеством деревьев, посаженных вокруг. Во дворе были красные железные ворота, но они были закрыты так, что внутри их было невозможно увидеть.

"В том доме была волчья собака, но он не посмел меня укусить. Дом принадлежал человеку Ма Цзяо Рон, по имени Лу Ху, который также был человеком, который не делал добра и зла. Он социально неуклюжий и его прозвали Тигром". Цинь Чжоу дал краткое описание.

Нин Тао убрал свое зрение из этого небольшого здания и оглянулся вокруг, быстро определив маршрут, его голос был низким: "Следуйте за мной".

Цин гнался за Нин Тао, чтобы перейти дорогу, но Нин Тао не пошел по дороге, которая вела прямо к небольшому зданию, а обошел сзади склон холма и воспользовался туманной ночью, чтобы пробурить в лесу.

Когда он вошел в горный лес, Нин Тао снял обувь и ходил по твёрдой земле, иногда просто прыгая со скал и не оставляя по дороге ни единого следа.

Была только одна причина, на этот раз он действительно сдвинул свое сердце, чтобы наказать зло до конца.

В конце концов, это ад.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0095: Доктор Боевого Поля.**

0095 Глава Боевой Доктор Маленькое белое здание было освещено, а темный склон холма был совсем один и виден с дальнего расстояния. Во дворе был сарай для собак, и беспокойная собака лаяла. Горный лес молчал, через него прозвучал звук, который можно было услышать издалека.

За маленьким белым зданием Нинг Тао бороздил брови. Нос и уши собаки были очень острыми, видимо, чувствуя, что они с Цин идут за ним.

"О чем лает собака? Кто-нибудь идет?" Голос человека.

"Наверное, это гость, который позвонил мне ранее и сказал, что приедет, я пойду проверю." Голос Ма Чжиао Ронг.

Дверь комнаты на втором этаже открылась, и в коридоре появилась Ма Цзяо Ронг, она подперла цементное ограждение и посмотрела в сторону дверного проема, убедившись, что никого нет, она переключила свой взгляд на беспокойную волчью собаку и отругала: "Мертвая собака! Как тебя зовут? Смешайся со мной, и я убью тебя за собачье рагу!"

"Гав-гав!" Волчья собака до сих пор беспокойно лает.

Ма Цзяо Ронг отругала еще пару раз, а потом вернулась в центр комнаты.

За маленьким белым зданием Цинь Чжоу открыл рот и издал звук "Hiss-Hiss-"...

Этот голос, это голос змеи.

"Ооо......." голос волчьей собаки изменился, за ним последовала тишина.

Собаки - экстрасенсы и обладают сверхъестественной способностью предвидеть опасность, которую человек не может себе представить. Волчья собака сначала издала плач, а затем замолчала, что было явно ошеломлено Цинь Чжоу.

Цинь Чжоу сказал Нин Тао: "Готово, не смеет больше лаять, пойдёмте сейчас?"

Нинг Тао сказал: "Выключи свой телефон, давай поднимемся на крышу и подождем, пока этот парень придет и подметает сеть".

Десять минут спустя через перекресток у подножия холма вошёл Porsche Cayenne и проехал прямо к передним воротам небольшого белого здания. Он высунул голову из такси и дважды с тревогой сигналил.

Ма Цзяо Ронг вновь появился на балконе второго этажа, взглянул на него, затем спустился вниз и открыл дверь мужчине.

Все это время волчья собака лежала в питомнике без лая. Время от времени он смотрел на крышу второго этажа, но Ма Цзяо Рон даже не замечал его странного поведения.

Porsche Cayenne вошел во двор, мужчина заглушил двигатель, вышел из машины и открыл: "Нет никаких проблем, не так ли?"

Ма Цзяо Рон сказала: "Не волнуйся, на этот раз это мой приемный ребенок, не будет никаких проблем, можешь играть сколько хочешь".

Мужчина взвинтил: "Красиво ли это?"

Ма Цзяо Ронг улыбнулась: "Это даже красивее фарфоровой куклы".

Человек добавил: "Можем ли мы обойтись без лекарств? Мне нравится не спать".

"Это все равно должно дать мне пять тысяч долларов". Ма Чжиа Ён сказала.

"Деньги - это не проблема, я дам их, просто покажи мне маленькую девочку". Мужчины не могут ждать.

На крыше Нин Тао похлопал Цинь Чжоу, который приседал рядом с ним: "Давай спустимся вниз".

Цинь Чжоу кивнул, затем последовал за Нин Тао по лестнице на крыше и снова спустился вниз по лестнице. Они только что подошли к входу по лестнице на второй этаж, когда раздался крик маленькой девочки.

"Мама, я хочу маму........"

"Я твоя мать". Голос Ма Чжиао Ронг.

"Нет, ты не... меня зовут Я Я, мою маму зовут Тянь Да Мэй... Я хочу домой..." - сказала маленькая девочка во время плача.

Ма Цзяо Ронг сказал: "Я-я-я, сделай игру с этим дядей, и я отправлю тебя домой, как насчет этого?"

"Да, да, какая игра?" Голос Яи.

"Хе-хе-хе....." мужской голос.

У входа по лестнице одно из лиц Нинг Тао было мрачным до крайности, он был посредником между добром и злом, но одно слово и одно деяние двух злых людей в комнате побуждали его разбудить свою злую сторону.

"Вперед". Голос Нинг Тао был низким.

Цинь Чжуй уже давно не мог ждать, уклоняясь от входа в лестницу и идя с огромным шагом в сторону комнаты, где слышался голос маленькой девочки.

Нин Тао также взял с собой маленький сундук с лекарствами и вышел.

В комнате Ма Чжиао Рон снимала штаны Я Я Я.

Глаза человека были наполнены волнением и злым божественным светом, а его дыхание было коротким и уже нетерпеливым.

Бах!

Дверь в комнату внезапно открылась.

Ма Цзяо Жун, которая снимала штаны маленькой девочки, и мужчина, который был в состоянии возбуждения, были ошеломлены, и, по стечению обстоятельств, оглянулись назад и увидели Цинь Чжуй, стоящего в дверном проеме сразу же. Длинное зеленое платье и вышитые туфли похожи на дворянку, которая путешествовала с древних времен.

"Ты......." несколько предположений мгновенно возникли в голове Ма Чжиао Ронг, но ни одно из них не могло быть использовано на этой древней красоте костюма.

Мужчина только тогда пришел в себя и засмеялся: "Маленькая мама, эта девочка не может быть подарком от тебя, не так ли? Это действительно здорово! Тогда кто, приди и поиграй со мной, послужи мне хорошо, и я дам тебе пять тысяч чаевых".

Как раз тогда Нин Тао тоже подошел к двери и встал за Цинь Чжоу.

Ласцивиальная улыбка на лице мужчины застыла на мгновение.

Ма Цзяо Ронг внезапно открыла рот и закричала: "Тигр"! Что-то не так!"

В соседней комнате следовал человек, который бросился, без рубашки, с большими цветочными руками и стук мачете в руке, убивая.

Он человек Ма Чжиао Ронг, Лу Ху.

"Это они!" Ма Чжиао Ронг снова ее прикрыл.

Лу Ху подошел к Нин Тао и Цин, его треугольные глаза были полны зловещего и яростного света, и голос его также был скорбным: "Кто ты? Как ты сюда попал? Чего вы хотите, ребята?"

Нинг Тао сказал: "Я врач, а это моя медсестра, и я здесь специально для того, чтобы лечить вас".

Лу Ху в ответ рассмеялся в гневе: "Черт, это всего лишь два идиота, ты осмеливаешься врываться на мою территорию, ты устал от жизни?"

Нин Тао больше нечего было сказать.

Цинь Чжоу также очень спокойно посмотрел на Лу Ху.

Ма Цзяо Ронг внезапно сказал: "Тигр, секрет здесь не должен быть известен, давай сначала его опустим".

Лю Ху внезапно поднял свой мачете и просветил его на шее Нин Тао и прорезал мимо него.

Нинг Тао не двигал мышцами и не имел ни одного выражения на лице.

Не дожидаясь, пока мачете Лю Ху пронзит шею Нин Тао, правая рука Цинь Чжоу пронзила правое запястье Лю Ху.

Тинкл!

Мачете упал на землю.

"А..." унылый, жалкий крик вырвался из рта Лю Ху.

Его правое запястье было разрезано живьем, кровь вытекала, как фонтан. Но этот коготь Цинь Чжоу не только перерезал его запястную артерию, он даже перерезал сухожилия руки и часть кости! В открытой ране хорошо видны лапшевидные усики и белки костей!

Но это было только начало его кошмара.

Точно так же, как правое запястье Лу Ху начало брызгать кровью, Цинь Чжоу уже округлялся позади него, и его правая рука, похожая на мачете, прорезала двойную ногу и сухожилие стопы Лу Ху.

Лу Ху издал еще один свиньиный крик, не сумев встать на ноги, и упал на колени в трепете.

Маленькая талия Цинь Чжоу повернулась к левой стороне Лу Ху, и, взмахнув правой рукой, он снова расщепил левое запястье Лу Ху.

"Нет" - отчаянный, жалкий крик вышел из уст Лю Ху.

Чау!

Левое запястье Лу Ху также начало брызгать кровью, и разрез был отчетливо виден на костях Белого леса.

"А" - это крик Ма Цзяо Ронга.

У извращенца хромали ноги, одна задница сидела на земле, и из его штанов капала коричневатая жидкость.

Маленькая девочка Я Я не видела кровавой сцены, которая произошла только из-за ракурса, она просто посмотрела на мужчину с любопытным взглядом и засмеялась: "Дядя Шья, ты описался".

Человек дрожал и ничего не мог сказать.

Цинь Чжоу вернулся на сторону Нин Тао и посмотрел на Лу Ху с улыбкой на лице, его голос был мягким и сладким: "Этот хороший человек, вы ранены, к счастью, здесь есть врач, вы должны обратиться за медицинской помощью быстро, в противном случае с таким количеством кровотечения, вы умрете через несколько минут".

Как только ее слова упали, Лу Ху уже упал на землю без поддержки. Страх смерти охватил все нервы его существа, и с желанием выжить он даже не задумывался о том, почему эта женщина заставила его просить о медицинской помощи после того, как она нанесла ему тяжкие телесные повреждения.

"Хорошо, я могу спасти тебя". Нин Тао пошёл в сторону Лу Ху.

Внутри комнаты Ма Цзяо Рон внезапно набросилась на Я Я Я.

Тем не менее, скорость Цин Чейсинга была в несколько раз выше ее.

Как только Ма Цзяо Ронг переместился, Цинь Чжуй сделал шаг к прыжку, и синяя фигура поднялась в воздух и приземлилась прямо на спину Ма Цзяо Ронга на расстоянии нескольких метров. Ее маленький вишневый ротик одним укусом откусил Ма Цзяо Ронг на шее, и свежая кровь выстрелила между ее нежными красными губами.

Ма Цзяо Ронг упал на землю с глухим звуком, ее челюсть коснулась земли, ее зубы кусают ее язык, алая кровь вытекает из ее рта!

"Вау..." маленькая девочка ЯЯ плакала в шоке.

Цинь Чжоу вскочил со спины Ма Цзяо Рон, и как только он это сделал, взял на руки маленькую девочку Я Я, не давая ей посмотреть.

"Я хочу мамочку... мамочку... уууууууу......................................................................................................................................................................" маленькая девочка Ятма не могла перестать рыдать.

Зондирующая рука Цинь Чжоу слегка постучала по затылку Я Я Я, сила была невелика, но точка акупунктуры была точной, шея Я Я Я была изогнута, и она упала на плечо и потеряла сознание.

Даже если бы Нин Тао не заговорила, Цинь Чжоу знал, что то, что случилось дальше, не может быть замечено Я Я Я, это оставило бы темную тень на ее молодом разуме.

Ма Чжиао Ронг подползла от земли и протянула руку, чтобы почувствовать рану на шее. Ее раны были не очень глубокими, и они не повредили ее вены, но я не знаю, почему она всегда чувствовала зуд и боль, как будто ее кусал какой-то неразборчивый жук. В результате получилось такое прикосновение, и когда она опустила руку, то нашла в руке лишний кусочек гнилой плоти! Еще более страшным было то, что она обнаружила, что ее руки тоже шелушатся, как будто ядовитый газ разъедает ее тело.

"А..." Ма Чжиао Ронг снова закричала, как будто она злится.

Цинь Чжоу уложил Я Я Я на кровать, а потом посмотрел на Ма Цзяо Ронга: "Чего ты до сих пор стоишь? Почему ты смотришь на меня? Я не врач, почему ты смотришь? Смотри, как я еще раз откушу от тебя!"

В этом предложении кожа на другой руке Ма Цзяо Рон также начала гнить, где бы она осмелилась снова посмотреть на Цинь Чжоу и споткнуться о дверь: "Доктор, доктор помогите мне.........".

Нин Тао, который давал Лу Ху Тянь иглу, чтобы остановить кровотечение, посмотрел на Ма Цзяо Ронга и холодно сказал: "Встань в очередь".

Не могу поверить, что есть очередь!

Ма Цзяо Ронг упал на землю одной мягкой ногой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0096 Глава 0096: Злые имеют свои злые пути.**

0096 ГЛАВА 0096 У Злого есть своя злобная причина остановить кровотечение для Лу Ху была только для того, чтобы не дать ему умереть до того, как его отправят в клинику. Чеза Цин отрубила руке Лу Ху сухожилия за один ход, и сухожилия ноги и стопы, и четыре раны истекли кровью, чему не смогла устоять даже проклятая корова.

"Доктор, доктор... спасите меня... я отравлен, я не хочу умирать......" на этом рубеже веков кожа на теле Ма Чжиао Ронг гноилась ещё сильнее, даже её голос был хриплым и бессильным.

"Заткнись!" Нинг Тао ругал.

Ма Чжиао Ронг на мгновение отрубила себе рот, а затем плотно закрыла рот.

Только что она также хотела, чтобы ее мужчина убить Нин Тао и Цин погони, высокомерно, но теперь она не смеет иметь ни малейшего обиды, боясь связаться с этой ужасной женщиной и этот врач, первый, если первый дать ей еще два удара она умрет, второй, если не лечить ее, она также умрет.

Нин Тао запечатал последнюю рану Лу Ху небесной иглой, затем взял бамбуковый набросок бухгалтерской книги из маленькой коробки с лекарствами и положил ее на лоб Лу Ху. Он не хотел отпускать руки Лу Ху, обе руки выглядели так, будто их выловили из красной краски.

Через несколько секунд Нин Тао снял бамбуковый эскиз со счета и открыл его.

Бамбуковая книга счета появляется на бамбуковом портфеле, большая глава: Лу Ху, двенадцатый день рождения в марте года восьмого уродливого года, первый злой человек, убивший людей, насчитывает две ноты четырнадцать очков злых мыслей и грехов. Вторым преступлением, состоящим в похищении и продаже малолетних детей, разделении человеческой плоти и крови и причинении вреда жизни человека, являются два 14-ти балльных греха. Три зла блуда. Цветущая Дева, Восемнадцать нот пятьдесят четыре точки злых мыслей. Четыре зла ранят и калечат, а три ноты - девять злых мыслей и грехов. Пять зол заставляли женщин продавать свои тела, а тридцать семь ударов насчитывали шестьдесят четыре очка злых мыслей и грехов. Шесть злобных наркоторговцев использовали наркотики, чтобы нанести 97 ударов.........

Нин Тао был ошарашен, у этого парня в теле было в общей сложности восемнадцать грехов, а его злые мысли и грехи достигли ужасных четырёхсот десяти очков, просто подонок, не имеющий злых дел и полный зла!

Окончательный диагноз, приведенный в Бамбуковой книге счетов, заключается в том, что восемнадцать злых мыслей и грехов все скатываются в одно, которое может быть предписано во искупление грехов смертью.

В первый раз, когда Нин Тао увидел такой диагноз, поставленный Бамбуковой Джейн в бухгалтерской книге, он искупил свои грехи, умирая. Его план заключался в том, что он вылечит Лу Ху, установит срок для искупления, а затем Цин будет преследовать Лу Ху и убивать его, но он не понимал, что договор рецепта на злые помыслы, данный в учетной книге Бамбука Джейна, должен был искупить его грехи смертью.

Исцеление пациента, а затем убийство пациента было безумием, но для такого человека, как Лу Ху, это был заслуженный результат. Если такие люди, как он, не умирают, какая справедливость существует для тех, кто был убит им, тех, кто был ранен и разрушен им?

"И такой злой человек не был бы оскорблением для меня, посредника между добром и злом, если бы он жил, чтобы убить!" Нин Тао принял решение в своем сердце, он на самом деле приветствовал диагноз Бамбуковая книга счетов, которая также спасла его от призыва Лу Ху искупить свои грехи.

Всем хорошо умереть за свои грехи и получить деньги за одну секунду.

Нин Тао снова пришел на сторону Ма Цзяо Ронга с бамбуковой тетрадкой, а лицо Ма Цзяо Ронга уже было гнилое до степени гуманоида.

Ма Цзяо Ронг с недоумением смотрел на Нин Тао, и слезы падали один за другим. Ее тело чесалось и болело, и ей приходилось скрипеть зубами, чтобы выдержать это, не осмеливаясь нарушить лечение "врача".

Нин Тао присел на корточки рядом с Ма Цзяо Ронг, поднял ее одежду и положил на талию бамбуковый набросок бухгалтерской книги. Кожа там еще не гнилая, и он не хотел, чтобы гнилые руки Ма Цзяо Ронга схватили его скетч с бамбуковой книгой.

"Ты довольно хорошо себя ведешь, не шумишь, теперь можешь говорить." Нин Тао сказал, а потом взял бамбуковый набросок из бухгалтерской книги.

Ма Чжиао Ронг открыла рот: "Доктор, доктор... помогите мне... Я дам вам все, я не хочу умирать.........".

Нин Тао проигнорировал ее и открыл бамбуковый эскиз учетной книги, чтобы прочитать диагноз выше.

В книге о бамбуке говорится: "Ма Цзяо Рун, родившаяся в пятнадцатый день седьмого месяца седьмого года лунного календаря, изувечила маленьких детей и разрушила жизни людей, и совершила восемнадцатьсот двадцать шесть грехов злых помыслов". Второе преступление, состоящее в похищении и продаже малолетних детей, засчитывается как пять грехов злых помыслов и 35 очков. Три зла обманывают людей из их крови и пота под предлогом брака........

Диагноз Ма Цзяо Жун также был полон статьи восемнадцати грехов, и один полный злых помыслов грехов было даже больше, чем Лу Ху, достигнув ошеломляющих четырехсот девяносто пунктов грехов злых помыслов!

В Бамбуковой книге счетов дается окончательный диагноз: комбинация из восемнадцати грехов, которые могут быть прописаны в качестве договора о рецепте греха, чтобы искупить грех смертью.

Нин Тао увидел нечто общее в диагнозе Лу Ху и Ма Цзяо Жун, то есть и Лу Ху и Ма Цзяо Жун виновны в похищении и продаже маленького ребёнка, преступление в похищении и продаже маленького ребёнка такое же, как и преступление в убийстве, оба являются семью точками греха злых помыслов. Существует также общий знаменатель того, что в их телах восемнадцать грехов. Хотя Ма Цзяо Рон никого не убивала, она искупила свои грехи смертью.

Человек внезапно выполз из комнаты, вытащив мокрую отметину с пола, и зловоние ужалило.

Цин гнался за человеком двумя шагами и наступил ему на спину одной ногой: "А как насчет этого парня?"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Как ты только что с этим справился?"

Купля-продажа не повредит, а те, кто думает, что может делать все, что захочет, потому что у них есть несколько вонючих долларов, не менее виновны, чем преступники, которые охотятся и убивают драгоценных животных для них и принуждают женщин к удовольствию.

Цинь Чжуй показал зубы и улыбнулся: "Я вижу".

Человек вдруг что-то понял и в панике сказал: "Не надо! Я, я здесь только для того, чтобы поиграть... Я плохо их знаю, не убивай меня... Я обещаю ничего не говорить..."

Не дожидаясь, пока он закончит свое предложение, Цинь Чжуй свирепо вскочил, а затем его ноги соединились и наступили большим пальцем на поясничный отдел позвоночника.

Ка-чау!

С хрустящим звуком, человек вырвался с убийственным криком.

Острые ногти правой руки стуком прорезали артерию бедра человека, и кровь хлынула, как пружина.

"Ах - ах - ах - ах -" человек хотел сползти, но, к сожалению, его ноги уже были непослушными, он не мог перевернуться, даже если бы он хотел, он мог только смотреть, как его собственная кровь выливается из раны, ужас смерти был беспрецедентно сильным!

Грин Чейз мягко сказал: "Этот хороший человек, ты ах, что ах, доктор прямо перед тобой, ты ищешь лечения, и ты будешь в порядке".

Услышав это, человек хотел умереть от сердца. Эта сторона наступила на поясничный отдел позвоночника и пробила бедренную артерию, и там был другой врач, лечащий его на месте, это ритм, который убьет тебя!

Но даже если был только проблеск надежды, он не захотел сдаваться, и, выслушав слова Цинь Чжуя, он последовал и умолял: "Доктор помогите мне... мне больно... я плотно дышу... уууууууууууууууууууууууууууууууууууууу"...

Нинг Тао встал и подошел к человеку.

Ма Чжиао Ронг набралась храбрости и сказала: "Доктор... встать в очередь........."

Нинг Тао сказал: "Я врач, я позволю тому, кого захочу, резать в очереди, не так ли?"

"Нет, нет, нет, я, я готов........" Ма Чжиао Ронг чуть не сошла с ума.

Когда она творила зло, думала ли она когда-нибудь о тех детях, о родителях этих детей, когда они творили зло?

Нин Тао поместил бамбуковый эскиз учетной книги в руку мужчины и за несколько секунд убрал его, чтобы открыть для просмотра.

Новое содержание появилось на бамбуковой учетной книге: "Ли Кунь, родившийся на девятый день шестого месяца восьмого года, главный злодей уничтожил семь молодых дочерей, насчитал 49 баллов злых помыслов и грехов, разрезал человеческие органы для устранения грехов, может быть наказан рецептом на злые помыслы".

Этот Цзя-кун на первый взгляд извращенец, а женщин, которых он шлюхами, конечно, много, но ни капельки не грешит. Его единственным грехом было злодеяние его младенческой дочери, и это только сорок девять пунктов греха, и видно, что злодеяние младенческой дочери также равносильно убийству. Несмотря на то, что бамбуковая книга счетов не предлагала "смерть в благодарность", конфискация орудий преступления была относительно справедливой.

Нин Тао собрал бамбуковый набросок своей бухгалтерской книги и сказал: "Вы трое добровольно хотите, чтобы я исцелился, верно?".

Три злодея, которые боролись на грани смерти, не осмелились сказать и половины слова, все кивая головой и скрежетаясь, чтобы сказать "да".

Нин Тао снова сказал: "Хорошо, тогда я отвезу тебя в свою клинику и дам тебе рецепт, тебе просто нужно подписать его, чтобы жить". После паузы проектор добавил: "Лу Ху, твои сухожилия руки и ноги заживут после того, как ты подпишешь". Ма Цзяо Ронг, яд будет удален, и ваша кожа останется неповрежденной. Чжиа Кун, травма бедра заживет, а поясничного отдела позвоночника заживет".

"Я дам тебе сто тысяч долларов!" Чжиа Кун умоляла: "Пожалуйста, будь первым, кто вылечит меня, я, моя кровь кончается".

Нин Тао не обратил на него внимания и просто сказал Цинь Чжоу: "Цинь Чжоу, приберись здесь, и я скоро вернусь за тобой".

"Хмм." Цин погнался за ним в ответ.

На самом деле, даже если Нинг Тао не позволит ей остаться и убраться на месте преступления, она не посмеет проследить за ним до клиники. Больше ничего, только то, что она не осмелилась бы находиться в одной комнате с добрым и злым горшком, когда он был активирован.

Нин Тао укусил правый указательный палец, протянул руку и нарисовал кровавый замок на стене прохода, открыл его, а затем затащил трех злодеев вместе со своими ремнями в клинику Sky Out Clinic.

Как только трое нечестивых вошли в Небесную клинику, Добрый и Злой Тренога внезапно открыл вид ярости, которая была сильнее, чем когда-либо прежде, просто отвратительной!

Войдя в Небесную клинику, трое нечестивых людей были потрясены злым лицом Доброго и Злого Трипода, и даже атмосфера не осмеливалась вздохнуть.

Нин Тао быстро прописывает договор о рецепте злой мысли, а Лу Ху и Ма Цзяо Жун имеют такой же, который должен искупить их грехи смертью. Тем не менее, он сложил этот против места, где подпись была сделана, не показывая Лу Ху и Ма Цзяо Ронг вообще.

"Подпиши, и тогда я исцелю тебя". Нин Тао поставил контракт на выписывание рецептов для добрых злых помыслов перед Ма Цзяо Ронг.

"Что там написано... на нем?" Ма Чжиао Ронг не мог видеть то, что было выше, и говорил лисично.

Нин Тао холодно ворчал: "Пусть ты подпишешь, как хочешь, без глупостей, я не буду лечить тебя, и позволю тебе гноиться и умирать!"

"Я подпишу". Ма Цзяо Рон, которая все еще смела задавать вопросы, взяла ручку, подаренную ей Нин Тао, и поставила свою подпись на том месте, где была написана эта подпись.

Нин Тао скормил Дэну первичный рецепт, оставленный Ченом Пинг Дао, в рот.

Зеленый дым в горшке добра и зла был похож на водопад, который мгновенно проглотил Ма Чжоронг.

Цзя Кун и Лу Ху выглядели ошарашенными.

Нин Тао подошел к лицу Лу Ху и положил на землю в руке Лу Ху рецепт злого ума "Подпись".

Лю Ху только потом отступил, он поднял руку, чтобы взять ручку, но он смог поднять руку без возможности взять ручку, он вдруг напрягся, "Я, я... я не могу держать ручку........."

Нинг Тао холодно сказал: "Покрытие отпечатков твоей крови сделает то же самое".

Лу Ху последовал за поднятой Видом правой рукой и переместил ее на кусок плохой идеи рецепта, легко толкнул большой палец к месту подписания и надавил на кровавый отпечаток пальца.

Огромное облако зеленого дыма снова вышло из Трипода Добра и Зла, в мгновение ока проглотив Лу Ху.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0097 Фотографии Цзин Руо из главы.**

0097 Глава Цзин Руо Картинки "Могу я посмотреть... что написано на вашей работе?" Цзя Кун посмотрел на договор о грехе со злым умыслом в руке Нин Тао, его глаза были наполнены подозрениями и тревогой.

"Конечно". Нин Тао очень сухо положил злой мыслительный договор о грехе в свою руку на землю перед Цзя Кунь.

На этой наклейке рецепта были написаны грехи, совершенные Иахуном, и средства искупления: во искупление грехов, преждевременно, из чрева.

В первый раз, когда Чжиа Кун увидел это, он внезапно сломался, увидев слово "из дворца" и покачал головой, как погремушка: "Нет, нет, нет, я не буду этого делать... Я не хочу... Я не порежусь, даже если умру... Я не буду этого делать!

Нин Тао бросил ручку на землю и холодно сказал: "Ручка прямо перед тобой, подпишешь ты ее или нет, но я с радостью смотрю, как умирают твои подонки".

Нин Тао был безразличен, даже ни капли сочувствия или жалости в его сердце. Он плакал сейчас и жалел себя, так кто же жалел и сострадал тем маленьким девочкам и тем бедным родителям, которым он причинил боль?

В это время зеленый дым, который обволакивал клинику, отступал в горшок добра и зла.

Ма Цзяо Жун и Лу Ху вышли из затухающего зеленого дыма, и оба остались в положении лежа на земле. На теле Ма Цзяо Ронг больше не было гнойного пятна, а ее кожа была еще моложе и нежнее, чем раньше. Подколенные сухожилия и подколенные сухожилия Лу Куна чудесным образом восстановились, а прежние травмы исчезли без единого шрама.

Это как чудо.

Ма Цзяо Жун и Лу Ху обменялись взглядами, и глаза двух мужчин были наполнены сюрпризом и трепетом. Сейчас происходят события, где бы эти двое до сих пор относились к этой клинике как к обычной, не говоря уже о Нинг Тао как к обычному врачу. Обменявшись взглядами, двое мужчин последовали за ним и поднялись из земли, опустившись на колени и косовавшись к Нин Тао.

"Спасибо, Божественный Доктор, что спас мне жизнь". Луху сказал, что во время ковтоу.

"Спасибо Божественному Бессмертному за спасение моей жизни, спасибо Божественному Бессмертному......", - воинственно сказала Ма Чжиао Ронг.

"Да, боги, боги!" Лу Ху последовал его примеру и изменил свои слова с видом искреннего трепета.

"Что вы делаете? Вставай, вставай". С улыбкой на лице Нин Тао протянул руку помощи Лу Ху, и в этот самый момент он воткнул небесную иглу в жилет Лу Ху.

Как зло Ци вошел в его тело, тело Лу Ху замерло на мгновение, но это неудобное чувство исчезло в мгновение ока, и он не обратил больше внимания.

Нин Тао снова протянул руку помощи Ма Цзяо Ронгу, в процессе которой он проткнул жилет Ма Цзяо Ронга на день.

Нинг Тао улыбнулся: "Те маленькие дети, которые пострадали от тебя, простят ли они тебя?"

Ма Цзяо Ронг на мгновение замерла, и из ее сердца поднялся озноб.

Нин Тао улыбнулся: "Все в порядке, не бойся, пока ты готов исправиться, ты будешь прощен".

Ма Чжиао Ронг только тогда немного расслабился.

В это время Чжиа Кун, наконец, принял самое трудное решение в своей жизни: "Божественный Доктор, я... я подписываю!"

"Тогда подпиши". Нин Тао сказал, что когда он подошел к полке, то снял острый нож, который резал травы, и бросил его на землю перед Чжиа Куном.

Цзя Кун посмотрел на режущий нож с холодной осью, мигающей острым до глубины души, и когда он подписал его, рука, держащая ручку, продолжала дрожать.

"Режь, режь и принимай лекарства". Нинг Тао сказал.

"У тебя осталось мало времени, ты колеблешься, и я не могу тебя спасти." Нинг Тао сказал.

Чжиа Кун осторожно расстегнул ремень, спустил штаны и закрыл глаза, одна косая черта............

"А!" Чжа Кун жалко кричал.

Тем не менее, он разрезал только небольшую рану, далекую от стандарта самонаводящейся утробы.

"Я, я не могу этого сделать........" снова заплакала Чжиа Кун.

Нин Тао нахмурился: "Лу Ху, иди помоги ему".

"Хорошо". Лу Ху последовала за ним и подошла, отняв у Цзя Кун нож, который вырезал траву из руки.

"Будь нежен......." задушил Чжиа Кун.

Лю Ху хладнокровно смеялся, один захват, один порез.

"А" - убийственный крик, прозвучавший из горла Чжиа Куна.

Нин Тао подошел и положил в открытый и жалкий рот Цзя Кун бутик с первичным рецептом Дэна.

Рецепт Дэна является средством для пациентов клиники и последним шагом в активации механизма излечения от добра и зла. После того, как Цзя Кун съела Boutique Primary Prescription Dan, Трипод Добра и Зла испустил еще одно облако зеленого дыма, которое мгновенно поглотило Цзя Кун.

Зеленый дым пришел, и зеленый дым отступил, оставив после себя работоспособного и энергичного Евнуха Цзя.

Нин Тао открыл бамбуковую тетрадь и посмотрел на нее, и все три греха злых помыслов были учтены, в общей сложности девятьсот сорок девять баллов злых помыслов и грехов, плюс предыдущий остаток в сто шестьдесят один балл, общий остаток на счету достиг сто одиннадцать баллов. После вычета трехсот пунктов арендной платы, подлежащей оплате в этом месяце, доступный остаток на счете также составляет восемьсот пунктов.

Месяц назад он еще боролся с 200 пунктами арендной платы, но теперь у него есть существенный баланс, который дает ему ощущение "еды дома".

"Если арендная плата все еще составляет триста баллов в следующем месяце, я могу заплатить ее, даже если я не занимаюсь бизнесом, и я могу дать себе отпуск, чтобы расслабиться и отдохнуть". Сердце Нинг Тао было полно радости.

Чжиа Кун посмотрел вниз между ног, и его эмоции вдруг снова сорвались: "Ах...вау...ооо......."

"Зачем плакать? Я убью тебя, если ты устроишь сцену!" Лю Ху сказал яростно.

Как говорится, трудно изменить свою природу, так как такой человек, как Лу Ху, который непростителен, может отказаться от зла и обратиться к добру? Немного недовольства или помехи его интересам, и он показывает звериное ликование.

Но это уже не имеет значения.

Нин Тао подошел под эту каменную стену и с помощью ключа открыл соответствующий кровяной замок, а затем сказал: "Вы трое идите со мной, вы уже в порядке, возвращайтесь и ведите себя хорошо".

"Да, да". Ма Цзяо Жун и Лу Ху кивали головой подряд и были послушны.

Чжа Кун поднял эту штуку с земли и крепко сжимал ее в руках.

"Ребята, вам не плохо? Что еще ты с ним делаешь?" У Лу был яростный взгляд в его глазах.

Холодная улыбка появилась из угла рта Нинг Тао, когда он вел трех злодеев обратно в маленькое здание.

Цинь Чжоу уже прибрался на месте преступления, на земле не было следов крови, и даже в воздухе не осталось следов крови.

Видя, как выходит Нин Тао, лицо Цинь Чжуя наполнилось сладкой улыбкой: "Брат Нин, операция сделана?".

Нинг Тао кивнул: "Это всего лишь несколько мелких операций, где этот ребенок?"

"Все еще спит в доме". Цинь Чжуй сказала, что, когда она говорила, ее глаза были зафиксированы на трех "пациентах", и ее глаза были слегка зелеными.

Три "пациента" даже не посмели посмотреть на зеленый.

"Сначала я возьму ребенка и подожду снаружи." Нинг Тао сказал, а потом вошел в комнату.

Я Я все еще была в оцепенении, и она понятия не имела, что происходит. Может быть, она и сохранила ужасные воспоминания, но она была маленькой и скоро забудет.

Нин Тао забрал Я Я Я и вышел из комнаты, ничего не сказав, направившись прямо к лестнице.

"Божественный Доктор, я, я пойду с тобой". Чжа Кун догнал.

Нинг Тао не дал никаких указаний и даже не повернул голову назад.

Цинь Чжоу внезапно сделал шаг в сторону и заблокировал лицо Цзя Кунь с улыбкой: "Этот хороший человек, куда ты идешь?".

Чжиа Кун приказал: "Я, я... я хочу домой......"

"Говори, прежде чем уйти". Лицо Цинь Чжуй - ах улыбка.

"Я... О чем мы должны поговорить? Ты, ты избил меня до серьезной травмы, благодаря тому божественному доктору, который спас меня... Я оставлю тебя в покое... Я иду домой..." не только голос Чжиа Куна дрожал, но и ноги тоже дрожали.

Нинг Тао вошел на лестничную клетку и отвернулся от глаз.

Один из глаз Цинь Чжоу мгновенно стал зеленым, как глаза кошки ночью.

"Что ты, что ты хочешь?" Ма Цзяо Ронг тоже напрягся: "Тот доктор сказал это, пока мы подписываем и признаем свои ошибки, мы будем в порядке".

"Это нормально признать свою ошибку?" Цинь Чжоу хихикал: "Это правило брата Нинга, а не мое".

"Чего ты хочешь?" Голос Лю Ху тоже дрожал.

Голос Цинь Чжуй был холодным: "Я хочу ваших жизней!"

Чжиа Кун не выдержал, натянул ноги и направился к лестничной клетке.

Тем не менее, не дожидаясь, пока он сделает второй шаг, резкая боль внезапно пришла с верхней части головы, а затем его сознание погрузилось во тьму, когда он увидел свет снова.

Цин Чейз подернул руку, и Цзя Кун упал на землю, его голова была покрыта трещинами кровавого цвета, когда он умирал.

В бухгалтерской книге Бамбук Джейн не просил его умереть, чтобы искупить свои грехи, а только позволить ему размахивать мечом, Нин Тао не стал бы убивать его, но это не означало, что Цинь Чжуй не мог убить его.

Какое отношение это имеет к нему, что Цин гнался за ним?

"А!" Ма Цзяо Ронг выпустила крик и побежала к лестнице, словно сошла с ума, но после всего лишь двух шагов, она поскользнулась на земле от крови, вытекающей из Лу Ху.

Цин гнался за Ма Цзяо Ронг, ее ногти были не менее пяти дюймов в длину, а зеленая ость сверкала, как сплав!

Лу Кун натянул ноги и направился к лестнице.

"Муж помог мне......." плакала Ма Цзяо Ронг.

Но Лю Ху даже не оглядывался назад.

Цинь Чжоу прошёл мимо Ма Цзяо Ронг и ударил ладонью по крышке Небесного Духа Ма Цзяо Ронг - страшные голубые ногти, прорезающие ей череп, как лезвие.

Ка-чау!

Череп Ма Цзяо Ронг мгновенно треснул, и на лбу были отчетливо видны трещины, окрашенные в кровавый цвет.

Цинь Чжоу отпустил руку, и голова Ма Цзяо Рона упала на землю.

На лестничной клетке дико бегущий Лу Ху внезапно потерял равновесие и тяжело упал на лестницу, открыв рот, чтобы выплеснуть из него рот, полный черной крови.

Чейз Цин подошел к лестнице и спустился вниз по лестнице. Клэри посмотрела на лежащего на лестнице Лу Ху и увидела, что на его спине появился большой кусок почерневшей и гнилой плоти.

На самом деле, Ма Цзяо Жун и Лу Ху также погибли бы, если бы Цин не преследовал их. Наивная злобная болезнь Нин Тао теперь была в несколько раз лучше, чем раньше, и он пронзал жилет в основной точке жилета, так что он умрет еще быстрее!

"Эй!" Цинь Чжуй вздохнул: "Ты, очевидно, не веришь мне, правда, я даже не могу сделать эту маленькую вещь?"

Я дам его тебе, даже если я ищу горшок, чтобы сломать". Луху открыл рот и умолял о пощаде.

Цинь Чжуй хладнокровно засмеялся: "Я просто не убью тебя, и ты не проживешь сегодняшнюю ночь".

Лю Ху вдруг понял кое-что, лицо мгновенно потеряло цвет крови: "Этот доктор... единственная записка, которую он заставил меня подписать... он солгал мне... ах!"

Не выпустив еще один лань, Цин Чейз ударил Лу Ху по голове, его череп треснул, и кровь вылилась наружу. Взгляд страха укрепился на его лице, которое больше не изменится.

Голова Луху также ударилась о землю, и он умер.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0098: Фотографии Цзин Руо**

0098 Глава Цзин Руо Картинки Нин Тао ждал в лесу около получаса, прежде чем Цинь Чжоу вернулась, ее тело было чистым, как будто ничего не произошло.

"Они?" спросил Нинг Тао.

Голос Цинь Чжуй был мягким и сладким: "Они все пошли на восемнадцатый этаж".

Нинг Тао засмеялся: "Если ты попадёшь в ад, ты попадёшь в ад, что ты имеешь в виду, идя на восемнадцатый этаж, ты не можешь даже убивать людей, не так ли?"

Цинь Чжоу раскрыл застенчивое выражение: "Он девушка, как грубо драться и убивать, я не хочу, чтобы ты думал, что я грубая женщина-шарлатан".

Нин Тао был немного переборщил и был занят сменой темы: "Кстати, что ты сделал с телом?".

Цинь Чжуй сравнил хлопающее движение, а затем сказал: "Энергия души этих трех мерзавцев была собрана и очищена мной, я ввел свой яд в ногти, их трупы распадутся и завтра утром превратятся в кучу пыли, как только дует ветер, они уйдут". Поэтому я намеренно притащил тела трех из них на крышу, где был сильный ветер".

Нинг Тао, ".........."

"Я немного проголодался, своди меня куда-нибудь поесть." Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао не хотел говорить о трупах или еще о чем-нибудь: "Ладно, я возьму тебя поесть раков, а потом вернусь".

Это было через два часа, когда мы вернулись в клинику "Скайворд".

Нин Тао воспользовался ключом, чтобы открыть дверь, а затем вошел с Я Я Я, которая все еще спала.

Цинь Чжоу колебался, но сказал: "Я все равно не войду, я немного боюсь того горшка внутри".

Нинг Тао оглянулся на нее: "Почему?"

"Не знаю почему, просто испугался. Я возвращаюсь в Маленький Зеленый Дом. Ты придешь позже? Я сделаю тебе кастрюлю зеленого бамбукового листа, и мы сможем попить чаю и поговорить о жизни, пока мы это делаем". Цинь Чжоу уставился прямо на Нин Тао, его глаза были наполнены предвкушением, и еще кое-что было неясным.

"Это, я все еще должен отправить этого маленького парня в приют Саншайн как-нибудь в другой раз." Нин Тао протянул руку, чтобы закрыть дверь, и с этим взглядом в его глазах, он догадался, что если бы он пошел, то он был бы не "маленькая теплица", а "маленькая любовница".

За дверью Цинь Чжуй покачал головой и издал вздох, затем пошел в горный лес за клиникой, немного картины ощущение формы и тени.

Алоэ вера на обочине дороги стала немного выше и соблазнительнее.

Черно-белый qi переплетался в Небесной внешней клинике, черный злой qi был явно больше, чем белый добрый qi, форма была похожа на черно-белый гигантский питон, танцующий в воздухе, в то время как белый был лишь его узором. Нин Тао не мог не хмуриться, хотя такая ситуация может быть культивирована, он должен был быть затронут злом qi, казалось, что он должен был бы заработать больше Хорошая Идея Заслуги следующим.

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе открыло глаза и посмотрело на Нинг Тао, после чего снова закрыло глаза и продолжило позировать в этой беззаботной манере.

Однако Нин Тао знал, что лица на Доброй и Злой Тропе на самом деле смотрели не на него, а на Яю, которую он держал в руках. Всякий раз, когда кто-нибудь кроме него входил, лица добрых и злых людей на горшке открывали глаза; добрые приходили с улыбающимся лицом, а злые - с сердитым взглядом.

Нин Тао обнял Я Я Я к углу стены.

Кусок глины, который был у другой стороны в углу стены, источал богатую ауру, он не был ни сухим, ни мокрым, его сухость казалась постоянной. Кора дерева, вставленного в духовную почву, была покрыта белым мицелием, а в некоторых местах действительно росли крошечные грибы из змеиной кожи.

Через несколько дней Цинь Чжоу повезет.

Нин Тао размышлял в своем сердце: "Я должен придумать способ проявить ценность этого куска духовной почвы, просто посадить несколько грибов было бы слишком расточительно".

Но не стоит торопиться.

Нинг Тао вернулся к "стене кровавых печатей" и с помощью ключа открыл замок с кровью, соответствующий второй клинике в приюте "Солнечный свет".

Стена открылась бесшумно, и изображение выгорело, как будто это была темная входная дыра. Затем Нинг Тао вышел из этой дыры и пошел в инъекционный кабинет второй клиники. Потом его глаза были зловеще выколоты.

Суя лежит на кровати, используемой клиникой для приёма внутрь пациента, чтобы заснуть, надев только бюстгальтер и треугольные штаны, руки высоко подняты, осанка сдаётся, ноги одна высокая, а другая низкая, средняя дорога широкая, живут как препятствие. Некоторые из линий и очертаний экспонируются, как если бы они были картинками, а некоторые из них могут быть увеличены, чтобы увидеть то, что неясно.

Хотя глаза Нин Тао не имели функции увеличения, они также были сильно стимулированы. Он не мог не бормотать: "Ты действительно нечто, спишь в таком положении, почему бы тебе не поехать на Олимпиаду?"

Су Я не отреагировала, она не знала, что Нин Тао пришел.

Кондиционер был включен, дул прохладный ветерок на ее тело.

Причина, по которой она спала здесь, была в кондиционере, которого в ее комнате не было, но здесь он был.

Нин Тао вышел из клиники с Яя на руках и снова постучал после закрытия двери, постучав дюжину раз, прежде чем голос Су Я пришел из дома.

"Кто это?"

"Это я". Нинг Тао сказал.

"Это брат Нинг, что ты здесь делаешь посреди ночи?" Голос Сюи и звук ходьбы в тапочках.

Загорелся свет, дверь открылась, и за дверью появилась Су Яя, которая была в треугольных брюках; она взглянула на Яю, которая держалась на руках у Нин Тао, и с изумлением сказала: "Чья семья - этот ребенок?".

Нин Тао сказала: "Потерянный ребенок, завтра я попросила Цзян Хао помочь проверить информацию о потерянном ребенке и помочь ей найти отца и мать... Я сказала, почему ты выбежала без одежды? Иди и оденься".

Су Я дала Нин Тао пустой взгляд: "Я его не надену?" Она указала на капюшон: "Разве это не платье?" Она снова указала на треугольник брюк: "Разве это не брюки?"

Нинг Тао был безмолвным.

В этот момент ЯЯ пробормотала "мамочку" и открыла глаза. Она видела Су Я, а потом Нин Тао. Нин Тао и Су Я были для нее чужими, но она казалась тихой и совсем не боялась.

Нин Тао, который находится в хорошем состоянии, имеет сильное родство и может дать людям общее чувство родства, доверия, даже странные дети не боятся его.

Су Я протянула руку и прикоснулась к маленькому лицу Я Я Я, "Упс, маленький друг такой симпатичный, как тебя зовут?"

Я Я Я сказал молочным голосом: "Я Я Я Я, как тебя зовут сестра"?

"Позвони тёте". Сьюя сказала.

Другие женщины находят способы притворяться молодыми, но здесь она наоборот, она пытается притворяться зрелой, ничем другим, просто потому, что ей все еще не хватает броска, прежде чем она будет считаться взрослой.

Я Я Я сказал хрустящим голосом: "Моя мама, старшая сестра Тянь, попросила меня называть ее Маленькой сестрой, ты, очевидно, намного моложе моей мамы, почему я должна называть тебя Тётушкой?".

Углы рта Суи изогнуты.

Нин Тао засмеялся: "Я Я такая хорошая девочка, дядя поможет тебе найти маму и папу завтра?"

Ya Ya кивнула своей маленькой головой: "Ну, дядя, я голодна".

Нин Тао сказал: "Су Я, сходи за едой для ребенка".

Су Я не осмелилась сказать: "На мне нет ни одежды, ни штанов, Мисси, я не пойду!"

Нинг Тао, ".........."

На следующее утро Нинг Тао позвонил Цзян Хао.

"Шерлок звонил мне?" Первые слова Цзян Хао.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "В эти дни было немного занято, разве я не позвонил тебе, как только освободился?"

"Давай, позвони мне, если что-нибудь понадобится." Второе предложение Цзян Хао.

Нин Тао сухо кашляла: "Что, я забрала потерянного ребенка, пожалуйста, помогите мне узнать, где ее родители, и я отправлю ребенка туда".

"Ты знаешь имя родителей мальчика?"

"Ребенка зовут Чжан Я Я, и она сказала, что ее мать зовут Тянь Да Мэй".

"Хорошо иметь имя, ты приведешь ребенка сюда, а я попрошу кого-нибудь провести тест ДНК, который проверит ее биологических родителей по базе данных граждан." Цзян Хао добавил: "Кстати, я в ботаническом саду Blueprint Biotechnology".

Нинг Тао сказал: "Все в порядке, я приведу ребенка к тебе".

После возвращения из Бейду, он и Линь Цинхуа говорили по телефону только один раз, и на этот раз он также встретился вскользь, чтобы узнать о проекте поиска предков.

Нин Тао отвез Яйю, которая еще крепко спала, в машину Ге Мин, которая отвезла ее в Ботанический сад биотехнологий Ланту.

Еще до того, как Чанъань Гэ Мин даже добрался до ворот, Нин Тао увидел Цзян Хао, который стоял у ворот и ждал его, и двух вооруженных охранников с заряженными пистолетами. Оба охранника были одеты в боевую камуфляжную форму, пуленепробиваемые шлемы и жилеты, на их руках были знаки отличия - меч и змея, видимо, от какого-то спецподразделения.

Этот ботанический сад уже под военным контролем.

Гримья остановил машину на расстоянии, не осмеливаясь наклониться слишком близко.

Нин Тао вышел из машины и сказал Ге Мин: "Тунзи, сначала ты возвращайся, а я потом вернусь один".

Ге Мин улыбнулась и сказала: "Передай от меня привет своей невестке".

Нин Тао посмотрел на Гэ Мин.

Как только Гримм отпустил сцепление, он побежал.

Нин Тао носил Ya Ya к Цзян Хао, Ya Ya был сонным червем и все еще жужжал, чтобы спать в данный момент.

Цзян Хао поприветствовал и взглянул на яйи в объятиях Нин Тао: "Это та самая маленькая девочка?"

Нинг Тао сказал: "Это она, доставляет тебе неприятности".

Углы рта Цзян Хао слегка поднялись: "Неужели ты должен говорить мне такие вежливые вещи?".

Нинг Тао неловко улыбнулась.

"Пойдем со мной и поговорим, как пойдешь." Цзян Хао повернулся и пошел в ботанический сад.

Двое охранников спецназа не остановили Нин Тао, который следовал за Цзян Хао внутри.

"Моя мама спросила, есть ли у тебя еще особенный чили и специи, она почти закончила с ними, и ей было слишком стыдно просить их, так что давай я открою". Цзян Хао сказал, что когда он шел в направлении маятникового парома с электрической батареей.

Нинг Тао засмеялся и сказал: "Это дело закругляется со мной, я повернусь и отправлю его тете по почте".

"Кроме того, она зажала мой бальзам для красоты, а я ничего не сказал, у тебя есть еще? Дай мне еще одну бутылку." Цзян Хао сказал.

Нинг Тао сказал: "Нет проблем, у меня тоже есть это в моей маленькой аптечке, я дам тебе две бутылки".

Он отдал ребенка на руки Цзян Хао, открыл маленькую аптечку и взял две бутылочки мази Мэй Сян, помещенные внутрь, и передал их Цзян Хао.

"Положи это в карман брюк, я держу ребенка". Цзян Хао сказал.

Нин Тао засунул бутылку бальзама красоты в карман брюк Цзян Хао, она была одета в обтягивающие джинсы, и его рука почти протирала внутреннюю часть бедра, прежде чем он засунул бутылку в карман ее брюк. Ему лучше было прикоснуться к чему-то, чего он не должен был, и это чувство заставляло его чувствовать себя неловко и нервничать.

А потом снова.

За рулем электропарома находился также охранник спецназа, перевозивший штурмовую винтовку. Этот ботанический сад - почти военная база. После того, как Цзян Хао и Нин Тао, обнимавшие Я Я Я, сели в машину, охранники спецназа отвезли маятниковый паром на электрических батареях в лабораторию в конце ботанического сада.

"Кстати, Линь Цинхуа тоже здесь?" Нинг Тао спрашивал.

"Да, ты увидишь его позже." После паузы Цзян Хао добавил: "Но о чем ты говоришь, Лян Кемин должен присутствовать". Теперь он здесь главный, и программа поиска предков также приняла новый поворот".

Нинг Тао сразу замерз.

Что здесь происходит?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0099 Глава Большого Времени?**

0099 Глава Большого Времени? Я Я Я была похищена полицией, которую назвал Цзян Хао, с именем ее матери и данными ДНК, и найти ее мать было лишь вопросом времени, и не надолго. Там был Цзян Хао, который зашёл поздороваться, и Нин Тао также с облегчением передал Я Я Я полиции, чтобы она забрала его.

Лучше всего Я Я Я вернусь к маме и папе, никто не может взять на себя роль родителя ребенка, даже он, владелец клиники "Небеса за пределами".

После отправки Яйи Нин Тао ждал в салоне ещё почти час, прежде чем встретиться с Линь Цинь Хуа, который, казалось, только что вышел из лаборатории, всё ещё в антибактериальном костюме и выглядел немного уставшим на своём лице.

Затем последовал Лян Кеминг, одетый в черный костюм с бесформенным лицом, дающий людям трудные и серьезные ощущения.

Эта ситуация действительно такая же, как описала Цзян Хао.

Хотя Цзян Хао не слишком много объяснял, но Нин Тао мог сказать, что Линь Цинь Хуа был ограничен в личной свободе, в том числе в общении и встречах с людьми, с момента возвращения из Северной столицы. Перед лицом национальной власти, маленький новый демон его был просто бессилен противостоять.

Увидев Нин Тао в салоне, Линь Цинхуа внезапно ворвалась в улыбку и сделала большой шаг, ласково сказав: "Доктор Нин, что привело вас сюда?".

Если бы он был наедине с Нин Тао, он бы назвал его Мастер Нин Тао.

Нин Тао встал с дивана с улыбкой на лице: "Кстати, я ищу Цзян Хао для кое-каких дел, как у тебя дела в эти дни?"

"Я............................................................................................................................................................" Линь Цинь Хуа хотел перестать разговаривать.

Лян Кеминг легко кашлянул, прервав то, что Лин Цинхуа мог сказать: "Доктор Нинг, прошло много времени, не приходите невредимым".

Нин Тао вернул приветствие: "Здравствуйте, академик Лян, рад вас видеть".

Лян Кеминг холодно сказал: "Если ты вежлив, то у тебя есть десять минут". По некоторым причинам, которые не могут быть раскрыты, я должен присутствовать на вашем разговоре с Линь Цинь Хуа, это нормально?"

Нинг Тао сказал: "Нет проблем".

Линь Цинхуа коснулся Лян Кеминга, хотя и не произнес это вслух, но недовольство и депрессия в его сердце уже были написаны на его лице.

Когда Лян Кеминг уставился на сторону, Нин Тао и Лин Цинхуа могли говорить о меньшем.

"Моя сестра сказала, что она приедет, я думаю, это только пока, ты встретишься с ней перед тем, как уедешь, ладно?" Линь Цинь Хуа сказал.

За это время Нин Тао также разговаривал с Линь Цин Юя по телефону только один раз и не встречался. Упоминание Линь Цинхуа о ней в это время, казалось, несло в себе намек, и он кивнул, не двигаясь, "Хм, хорошо".

Лян Кеминг перефразировал: "Доктор Нинг, я не знаю, когда произнести слово неподобающе".

Нинг Тао сказал: "Пожалуйста, говорите".

"Проект "Поиск предков" является очень важным проектом в нашей стране, и предыдущие атаки показывают, что силы из-за пределов страны имеют свои взгляды на этот проект. Доктор Лин Цинхуа - объект нашего внимания к защите, а вы - друзья, поэтому я разрешил вам встретиться. Тем не менее, я хотел бы дать вам совет, не спрашивайте ни о чем, что связано с проектом поиска предков. Вы очень хороший врач с отличными медицинскими навыками, и я не хочу, чтобы вы попали в неприятности и из-за этого прервали свою карьеру". Лян Кеминг сказал.

Слова были плоскими, но с предупреждением.

Нинг Тао засмеялся: "Мне нечего делать, мне вообще наплевать на твой исконный поисковый проект. Также, хотя я не государственный чиновник и не солдат, я люблю свою страну, и вы не должны меня ни о чем предупреждать. На самом деле, если бы не моя смертельная битва с Цзян Хао, это место было бы давно разрушено, и тебя бы здесь не было, чтобы сказать мне об этом".

Лян Кеминг улыбнулся, не понимая, что у него в сердце.

Нин Тао больше не хотел разговаривать, и он встал с дивана, готовый проститься и уйти.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Не дожидаясь, пока Нин Тао скажет прощальное слово, его мобильный телефон вдруг зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон и посмотрел на него, это был незнакомый номер, он подошел к окну салона и ответил: "Могу я спросить, кто вы?".

Низкий, хриплый голос из телефона: "Доктор Нинг, помните меня?"

Этот голос..................

Нин Тао двинулся в своем сердце и понизил голос: "Инь Мо Лан, ты все еще осмеливаешься мне звонить"?

Инь Мо Лан хладнокровно засмеялся: "Интересно, если бы ты не бежал быстро в ту ночь, ты бы закончил играть, как ты смеешь говорить мне, что я все еще осмеливаюсь тебе звонить"?

Нин Тао сказал: "У меня нет времени говорить с тобой ерунду, ты звонил, чего ты хочешь?"

"Сотрудничество".

Нин Тао хладнокровно засмеялся: "Я же говорил, что не дам тебе алхимию, почему ты такой бессердечный"?

Рано или поздно он должен был свести счеты с Инь Мураном, а не сейчас.

"Ты в ботаническом саду в "Блупринт Биотек", верно?" Голос Инь Мо Лана.

Нин Тао двинулся в своем сердце и подсознательно выглянул в окно, пятно пышной растительности, горы вдалеке, горы и леса были густыми, где была фигура Инь Мо Лана. И даже если Инь Мо Лан спрячется здесь, его будет трудно найти.

Голос Инь Мо Лана: "Я предложил академику по имени Лян Ке Мин изучить Линь Цинь Хуа". Я также отдал все то, что дал тогда Линь Цинь Хуа, у него действительно есть немного силы, его исследования еще более радикальны, на данный момент уже есть новые прорывы, скоро появится новый Линь Цинь Хуа, может быть, даже больше".

Взгляд Нинг Тао переместился на лицо Лян Кеминга.

Лян Кеминг также очень спокойно посмотрел на Нин Тао.

"Я знаю, что ты очень нравишься этой женщине по имени Цзян Хао, и у тебя с ней хорошие отношения, ты же не хочешь, чтобы с ней что-нибудь случилось, да? Возможно, я должен предложить, чтобы Лян Кеминг использовал новый Поиск предков Дан на ее тело, тем более мощный Поиск предков Дан будет использоваться на ее тело, что будет результат, это действительно интересно видеть. О да, и эта Линь Цин-Ю, у тебя очень хороший женский край, может, мне стоит дать ей его". Инь Мейлан поверил тебе на слово.

После пятнадцатого вечера месяца он исчез и не пришел за Нин Тао, не предпринял никаких действий, теперь казалось, что он изучает слабые места Нин Тао, а затем сформулировал этот новый план.

Нин Тао силой сдерживал гнев в своем сердце: "Ты мне угрожаешь"?

"Не используй такое сложное слово, я предпочитаю слово "сотрудничество"". Инь Муран сказал, что все еще такой тон съедает тебя до смерти.

Нинг Тао на минуту замолчал, прежде чем сказать: "Дай мне несколько дней подумать об этом, потом мы встретимся, и я расскажу тебе о своем решении лично".

"Несколько дней? Я хочу определенного времени".

Нинг Тао на мгновение подумал: "Неделя".

Через три дня состоится день сбора арендной платы для клиники "Небеса вне опасности", и клиника будет модернизирована. В то время Трипод Добра и Зла давал ему усовершенствованное культивирование, или даже заклинания, или боевые навыки, или что-то в этом роде. Затем у него было четыре дня, чтобы отпустить обучение и мастерство и сделать себя немного сильнее. Четыре дня определённо не хватило, но и он не побоялся встретиться с Инь Мо Ланом, потому что в следующий раз он привёл Линь Цинь Хуа, который не избивал соевый соус, а Цинь гнался за ним.

"Хорошо, одна неделя, место справа, я решу." Инь Муран сказал.

"Одна сделка". Нинг Тао повесил трубку.

"Кто звонил?" Лян Кеминг спросил предварительно.

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Пациент, вот и все, благодаря академику Лянгу за организацию этой встречи, я должен вернуться".

"Доктор Нинг, если я когда-нибудь уйду, пожалуйста, позаботьтесь о моей сестре и моих родителях." Лин Цинхуа внезапно сказал это.

Нинг Тао слегка замерз: "Боже знает, о какой ерунде ты говоришь?"

Лин Цинхуа горько смеялась: "У меня всегда было хорошее предчувствие, пообещай мне, хорошо? В глубине души я действительно считаю тебя своим".

Сердце Нин Тао озадачилось словами Лин Цинхуа и кивнуло, не шевелясь: "Я обещаю тебе".

Линь Цинхуа встал с дивана, сделал глубокий поклон Нин Тао, а затем подошел к двери с большим шагом, повторяя вслух, как он шел: "Облака хотят одежду и цветы хотят взгляды, весенний ветерок обрушивается порог, чтобы показать богатство. Если бы не глава Нефритовой горы, я бы встретил его под луной на Яо Тай. Ага! Придет время, и все изменится..."

Похоже, это было его преднамеренное послание.

Нин Тао посмотрел на спину Линь Цинь Хуа и неоднократно жевал слова, которые Лин поместил за мелодию Цинь Пин: "Грядут большие перемены, все изменится? Что за дела? Может быть, он получает скрытую информацию из генетической цепочки?"

Спина Лин Цинхуа исчезла в дверном проеме.

Лян Кеминг тоже встал и сказал: "Тогда все, доктор Нинг, простите, если у Лянга что-то на уме, я его не провожу".

Только после этого Нин Тао собрал свои мысли, он также попрощался и вышел из зала заседаний.

Цзян Хао вывел Нинтао из здания "Ask Sky Building" и прошел бок о бок по направлению к электропарому, припаркованному на обочине дороги.

"О чем вы, ребята, говорили?" Цзян Хао спросил случайно.

Нин Тао сказал: "О чем еще мы можем говорить, когда рядом останавливается шпион? Это просто скучные темы. Кстати, в наши дни нужно быть осторожным, особенно насчет того, чтобы есть безопасно и не есть то, что люди дают тебе".

Цзян Хао слегка замер, странное выражение его лица: "Почему ты вдруг напомнил мне об этом?"

Нинг Тао сказал: "Боюсь, кто-то тебя отравил".

Цзян Хао замер на мгновение, а потом снова засмеялся: "Кто посмел меня отравить? Вылить на тебя... Почему ты вдруг так беспокоишься обо мне?"

Нинг Тао засмеялся: "Это плохо - заботиться о тебе"? А еще..."

"Скажи мне, что с тобой не так? Заикаться, это не в твоем стиле". Она натуралка и торопится.

"Немного остерегайтесь Лян Кеминга, следите за всем и звоните мне, когда столкнетесь с проблемами или неприятностями, которые не могут быть решены". Нинг Тао сказал.

Цзян Хао уставился прямо на Нин Тао: "Да что с тобой сегодня не так?"

Нинг Тао просто улыбнулся и не объяснил. Были вещи, которые он не мог объяснить Цзян Хао, и чем больше она знала о Царстве Культивирования, тем опаснее это было для нее. Это был единственный способ напомнить ей, чтобы она застраховалась от рисков.

Внезапно раздался знакомый голос: "А Тао, а, это действительно ты"!

Нин Тао сместил глаза, чтобы посмотреть, и знакомое лицо вошло в его зрение.

Белая рубашка с короткими рукавами и с грудной клеткой. Черная юбка в форме OL, все ноги ниже талии. Дельфинья кочка с свойством саморазряда. У нее красивое лицо, а очки в черной рамке добавляют немного литературного воздуха, что делает ее сексуальную немного более элегантной и выглядит очень артистично.

Кинг-Ю Лин был здесь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0100 Контейнеры крупных блоков**

0100 Глава большой блок маскировки второй париж.

При свечах, скрипках и сексуальных, красивых женщинах, ужин теплый и романтичный.

Примерно в то время, когда он ел, Нин Тао привёл тему пустой болтовни к главному: "Цин Юй, твой брат говорил с тобой о каких-нибудь странных темах в последнее время"?

"Странная тема?" Линь Цинъю мурлыкает губами: "В моих глазах он просто Франкенштейн, разговаривает и делает вещи, немного отличающиеся от нормальных людей, ты говоришь странные вещи, например?"

Нин Тао немного подвинулся в сторону Линь Цин Юя и понизил голос: "Как Тан Сюаньцзун, Ян Гифэй или что-то в этом роде".

Линь Цинъю также немного переметнулась к Нин Тао, лицом в сторону, "Нет".

Ее дыхание устремилось к лицу Нинг Тао, которое было горячим от влаги и запаха.

Нинг Тао сел прямо и больше не спрашивал. Он не сказал "Проект поиска предков", а просто спросил об этом в стороне. В ботаническом саду, когда Линь Цинхуа говорит, что Линь Циньюй идет и просит его встретиться с Линь Циньюй, он подумал, что это намек, что Линь Циньюй что-то знает, но он не понимает, что Линь Циньюй ничего не знает.

"Разве ты не исцелил моего брата? Почему ты все еще задаешь мне такие странные вопросы". Линь Цинъюй сказал.

Нин Тао сказал: "Ничего страшного, просто случайное расследование, чтобы узнать о текущем положении твоего брата".

Как раз тогда в дверь ресторана вошли двое мужчин, одному из них около тридцати лет, а другому около пятидесяти, оба в желто-базальтовых костюмах.

Когда двое мужчин шли к алтарю в эту сторону, Нинг Тао сдвинул глаза, так как лишь немногие люди носили костюмы такого цвета.

Эти двое мужчин также посмотрели на Нинг Тао, а старший из них даже улыбнулся Нинг Тао, подарив ему вежливое и вежливое ощущение.

Нинг Тао тоже вернул улыбку.

Двое мужчин прошли мимо Нин Тао и Цин Юя и заняли свои места за столом перед тем, как позвать официанта заказать еще раз.

"Какой план на потом?" Линь Цинъюй сказал.

Нинг Тао сказал: "Позже я..."

Линь Цинъюй прервал слова Нин Тао: "Почему бы тебе не пойти ко мне в офис, а я покажу тебе свои последние работы". В ее глазах было предвкушение: "Я нарисовал картину твоим взглядом и хотел узнать твое мнение".

Только тогда молодой человек в желтом костюме Сюань за другим столом вытащил свой мобильный телефон, чтобы сделать звонок, и во время разговора, его глаза посмотрели на сторону Нин Тао и Линь Циньюй на секунду, его глаза острые, как нож.

Сердце Нин Тао внезапно стало бодрым, спокойно пробудив состояние глаз и носов от взгляда и запаха, а послесвечение из угла глаз переместилось на двух мужчин в желтых сюаньских костюмах. В его поле зрения молодой человек, который делал звонок, и тело старшего мужчины были завернуты в красочное поле предвестника погоды, что было нормально. Что было ненормально, так это то, что оба они имели очень сильные погодные поля, гораздо более мощные, чем обычные боевые художники, и в них даже была спрятана облачная аура!

Монахи!

Эти двое не были бы людьми Инь Мо Лана, потому что если бы у Инь Мо Лана были какие-нибудь люди или ученики, то они должны были появиться в ту ночь. Если это был не кто-то из Инь Мо Лан, то это мог быть только кто-то из семьи Тан.

Нинг Тао сразу же принял решение: "Ладно, мы поедем к тебе в офис, ты сначала возьми машину, а я схожу в туалет и выйду".

"Ну, я сейчас же схожу за машиной." Линь Цинъю встала и ушла.

Нинг Тао встал и пошел в туалет.

Двое мужчин посмотрели друг на друга, затем встали вместе и направились в туалет.

Нин Тао внезапно изменил направление и последовал указателю на безопасный проход ресторана к задней двери.

Двое мужчин набрали темп, чтобы не отставать.

Нинг Тао открыл заднюю дверь и вышел, за рестораном стояла небольшая бетонная дорога, рядом с которой находился старый жилой район, а чуть дальше - склон холма с густыми деревьями и растущими сорняками.

Нинг Тао внезапно натянул ноги и прыгнул к тому склону.

Двое мужчин набросились на него.

Перед второй Парижской дверью Линь Цинь Юй остановил машину и подождал две минуты, не увидев, как Нин Тао выходит. Она вышла из машины и пошла в ресторан, не увидев Нинга Тао, она пошла за ним и снова пошла в туалет, вызвав официанта в туалет, чтобы он нашел кого-нибудь.

Официант быстро вышел из ванной и вежливо сказал: "Шеф Лин, внутри никого нет".

"А?" Линь Цинъю замерла на месте.

Разве не для того, чтобы исследовать искусство в офисе? Я же не собираюсь тебя есть. Почему ты сбежал?

Нинг Тао на самом деле не убегал, а защищал ее.

В горном лесу Нин Тао остановился на своих путях и повернул, чтобы посмотреть в том направлении, откуда пришел.

Двое мужчин в желтых костюмах "сюань" погнались в горный лес и остановились напротив Нин Тао. Нинг Тао смотрел на них, и они также смотрели на Нинг Тао свирепыми глазами.

Нин Тао поднял голос и сказал: "Я думал, что в Секте Тан есть только люди, которые занимаются боевыми искусствами, но я не ожидал, что есть еще и культиваторы, так почему ты гоняешься за мной"?

Старик холодно хрюкнул: "Что ты сам натворил, не знаешь?"

"Софора"? Позвольте ему прийти ко мне лично, и я дам ему шанс разобраться со мной напрямую". Нинг Тао сказал.

"Как ты смеешь!" Молодой человек ругал: "Хуай Шао - сын нашей старшей сестры Хуайю, вы нужны ему, чтобы дать ему шанс? Если ты против Хуай Шао, ты против клана Тан! Более того, ты, ублюдок, даже вломился на нашу запретную территорию и украл сокровища, которые наш клан Тан охранял в течение двухсот лет".

Нин Тао двинулся в своем сердце и тайно сказал: "Клан Тан охраняет сокровища в течение двухсот лет, либо духовную землю, либо духовную долину, не может ли быть, что духовная долина растет в этой рифтовой долине в течение двухсот лет? Может быть, это из-за отсутствия ауры, долин ауры, нет ауры, поэтому она растет медленно".

"Те, кто борется против Секты Танга, обычно не живут три дня." Голос старика был ледяным, "Нинг Тао, ты не будешь исключением".

Нин Тао собрал свои мысли и сказал в легком тоне: "Этот маленький остров посреди реки принадлежит вашей базе семьи Тан? Или этот раскол был настолько расщеплен семьей Танг? Ничего из этого? Есть ли у вас разрешение на землепользование от Бюро землепользования? У вас есть документ, подтверждающий право собственности? Ничего, да? Тогда вы, ребята, все еще говорите, что это запрещенная территория семьи Танг, можете ли вы, семья Танг, надавить на ваше лицо?"

Старик вдруг помахал рукой, и горстка затвердевших летучих игл улетела в сторону Нинг Тао.

Нин Тао долгое время находился в обороне, и его ноги долгое время хранились на земле в топоре, свистящем в нескольких позициях, нырнувшем за ствол дерева.

Периндопоста!

Эти несколько затвердевших летучих игл упали пустыми, прибитыми к стволу дерева. Как только затвердевшие летучие иглы вонзились в ствол дерева, кора начала завядать, и токсичность стала ужасной!

Молодой человек не стал ждать, пока Нин Тао сделает еще несколько движений, а прыгнул вперед, раскачивая руки в воздухе.

Повернув ногу, тело Нинг Тао переместилось на другую сторону багажника.

Периндола!

Два дротика также упали в воздух и пронзили ствол дерева, и великий полог дерева дрогнул.

"Тебе это с рук не сойдет!" Молодой человек приземлился в том же положении, в котором только что был Нин Тао, с еще двумя зелеными орехами, сияющими дротиками в руках.

Но как только его слова упали, как он стоял на ногах, Нин Тао, который уклонился на другую сторону, вдруг протянул руку и с яростным взмахом правой руки, черная тень вылетела из его руки и разбилась о лицо молодого человека.

Бряк!

Пятнистый в крови камень отскочил от лица юноши, и он упал на спину еще до того, как успел ворчать.

Дело не в том, что его нельзя остановить, а в том, что его противник слишком труслив. На расстоянии вытянутой руки от дерева на него вдруг напал камень, и он не мог уклониться от него, если бы захотел.

Нин Тао вышел из-за ствола дерева, еще один камень в его руке: "Я слышал, что люди клана Тан очень хорошо используют темное оружие, интересно, какой уровень темного оружия боевых искусств я нахожусь в вашем клане Тан"?

Старший посмотрел на камень, который держал в руке Нинг Тао, и его лицо окрасилось в зеленый цвет. Это не куриный консилер, это камень!

В уголке рта Нин Тао прозвучал намек на провокацию: "Тогда кто же, смеешь ли ты сравнивать со мной технику темного оружия?".

Как только пожилой мужчина пожал руку, из каждого пальца вылезла затвердевшая летающая игла.

Когда семья Танг когда-нибудь сдавалась?

С топотом ног Нинг Тао, весь человек был похож на камень, отскакивающий от рогатки, несущий звук ветра, и в мгновение ока оказался перед старшим мужчиной.

Руки старика размахивали одновременно, и восемь затвердевших летучих игл улетели в духе груди Лин Тао.

Именно в этот момент правая рука Нин Тао, которая держала камень, также откинулась.

Пуф, пуф!

Восемь закалённых летучих игл проткнули грудь Нинг Тао.

Бряк!

Камень в руке Нин Тао также сильно ударил по лицу пожилого человека, приглушенный звук, нос рухнул, губы прогнили, зубы сломаны, хороший конец лица, как будто его переехала шина, кровь и плоть, невыносимая.

"Ты.........................................................................................................................................." Старший мужчина, действительно намного сильнее этого молодого человека, был разбит таким образом в течение целого года и фактически не потерял сознание. Но он тоже был в довольно плохой форме, и все это было до дерева, чтобы удержать его спину, чтобы он не упал.

Как только Нин Тао сорвал с него толстовку, в грудь ему вонзили восемь закаленных летучих игл, каждая из которых проникла не менее чем в треть его плоти и крови.

Нин Тао протянул руку и схватил конец летучей иглы и вытащил его плавным рывком, затем волной правой руки закаленной летучей иглой проткнул лицо пожилого человека свистом.

Старик замер на мгновение.

Нин Тао последовал за Нин Тао и спустил вниз вторую закаленную летучую иглу, и волной правой руки снова воткнул ее в лицо пожилому человеку.

"Ты хорошо играешь с темным оружием, не так ли? Ты хорошо играешь или я хорошо играю?"

Ого!

Третья игла вылетела и воткнулась в тело старшего.........

"Ты говоришь, что никто не может разгадать яд в твоем теле, интересно, сможешь ли ты разгадать его, когда сам отравился?"

Ого!

Четвёртая летающая игла, воткнутая в тело старика.........

Ого!

"Секция Танг" довольно круто, да? Оскорбить и умереть?"

Ого!

Пятая летающая игла, воткнутая в тело старика.........

К тому времени, когда в тело пожилого человека вонзили восьмую летающую иглу, он уже вспенивался во рту и упал на землю, у него конвульсировали конечности.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0101 Ну и что, если я назову тебя идиотом?**

Глава 0101 Ну и что, если я назову тебя идиотом? Нинг Тао подошел к старику и посмотрел на его лицо, покрытое шинами: "Ты хочешь жить?". Я могу спасти тебя, но у меня есть одно условие, скажи мне, сколько культиваторов в твоей Танг-секции? Кто лучший?"

"Хо...хо...хо...хо..." дыхание старика застряло, и его рот продолжал пузыриться белым.

"Ты лучше умрешь, чем скажешь мне?" Нинг Тао поднял ногу и шагнул между ног старика.

Внезапно за ним поднялся ветер.

Чувство кризиса было беспрецедентным! Нин Тао подсознательно увернулся в сторону, но скорость другой стороны была слишком быстрой, он просто чувствовал себя увернувшим, прежде чем он смог сделать ход, его спина была в боли, в тот момент, казалось, был сбит внедорожником 100 км/ч, жестоко атакован, весь его человек вырвало.

Пуф!

Человек был в воздухе, а Нинг Тао открыл рот и выплюнул полный рот крови. Кроме того, из его рта вырвалась кровь, и давление и воздействие на его внутренности сразу же высвободилось. Экстрасенсорное энергетическое поле вибрирует, а экстрасенсорная энергия исцеляет травмы. Его тело еще даже не упало на землю, и он на десять процентов исцелился!

Бах!

Нин Тао сильно врезался в дерево, его руки сжались, и его тело упало на ствол одним махом, не падая на землю. Он повернулся назад, когда увидел человека, который подкрался к нему сзади.

У мужчины были серебристые волосы, лицо без единой морщинки, а кожа была гладкой, как нефрит. Пара глаз - белые в чистоте и черные в глубине, создающие впечатление несравненно мудрых и острых. Он был сухой и наклонный, сохраняя позицию бокового удара, что нога под углом в семьдесят градусов, рябь в воздухе.

Именно этот удар отправил Нинга Тао на расстояние более десяти метров, а гуманоидная спагетти-подобная палочка - на ствол дерева высотой пять-шесть метров.

Если бы не это дерево, Нин Тао, вероятно, пришлось бы лететь в воздухе некоторое время.

Мужчина из Тонг Янь Хефа собрал ноги, достал фарфоровую вазу, вылил таблетку и засунул ее в рот пожилому человеку.

Нинг Тао отпустил руки и соскользнул с дерева. С толчком на лестничной площадке он не смог устоять перед очередным глотком крови, а шок и давление, полученные его внутренними органами, ослабили еще немного. Каждое мгновение его особая духовная сила и энергетическое поле исцеляли его раны, и каждую секунду его тело двигалось в хорошем состоянии.

Какое-то время пожилой человек уже не вспенивался во рту, но ситуация все равно была очень плохая, когда он подавился: "Господин предк...ученик...некомпетентный..."...

"Ложись". Человек с крановыми волосами, похожий на ребёнка, шёл в сторону Нинг Тао.

Нин Тао протянул руку и вытер кровь изо рта и из подбородка, затем плавно вытер кровь из рук на стволе дерева.

"Прошли сотни лет, и ты все еще первый, кто осмелился спровоцировать нашу Секту Танга." Человек с крановолосыми волосами сказал в тусклом состоянии.

Его голос был недостаточно громким, чтобы дотянуться до ушей Нинг Тао, но это было похоже на звонок, оглушающий!

Это был навык применения духовной силы, возможно, не продвинутый, но это, несомненно, был очень продвинутый навык для Нин Тао, новичка выращивания.

"Стоп!" Нинг Тао рычал.

С этим ревом его, духовное энергетическое поле вибрировало, и болезненное ощущение звуковых волн, вибрирующих в ушах, мгновенно смягчалось.

Человек с журавлем замер на мгновение, он явно не ожидал, что "маленький мальчик" осмелится на него так орать!

Но он все равно остановился на своем пути.

Нин Тао сказал: "Ты ведь настоящий хозяин Секты Тан, верно?"

"Старый господин Танг Небесный Человек, если вы говорите, что я истинный господин Танг Секты, то так тому и быть." Тан Тяньрен сказал: "Ты, маленький мальчик, самый высокомерный человек, которого я когда-либо видел в своей жизни, на протяжении сотен лет никто никогда не возбуждал клан Тан в таком безумии". Но я все равно хочу дать тебе шанс отдать то, что ты украл из запретной земли секты Тан, и я оставлю тебе целое тело".

Нин Тао сказал слабо: "Это очень ценится, но мне это не нужно". Давайте отложим в сторону на мгновение, можете ли вы убить меня или нет, предполагая, что вы можете убить меня, вы убьете меня, и Долина Духа Земли и Духа, которую вы никогда не увидите снова в вашей жизни".

Небесный Человек Тан был потрясен: "Ты осмеливаешься угрожать мне!"

Нин Тао хладнокровно посмеялся: "Кто бы это ни был, не воспринимайте себя слишком серьезно, есть люди вне людей и небеса вне небес". Я вижу, что ты всего лишь культиватор, проживший сотни лет, охраняя клан Тан, но ты также привык к группе высокомерных и доминирующих учеников. Ваш неблагодарный внук, Софок Бинг, испортил лицо моего друга, и не только не показывает никаких угрызений совести, он продолжает делать больше вреда. Что плохого в том, что я заставляю его встать на колени по сравнению с тем, как он разрушает чью-то жизнь? Я даже не думаю, что этого достаточно, и у тебя хватает наглости отомстить мне! Вы, ребята, самые смелые!"

"Хахаха......" Небесный Человек Тан гневно засмеялся в ответ, "Интересно! Интересно! Я провёл всю свою жизнь таким образом, сегодня даже ты, желтоволосый ребёнок, осмеливаешься так опорочить мою Секту Тан, называя меня дерзким!"

Нин Тао держал ствол дерева одной рукой: "Я просто пытаюсь сломать лицо солдат Goaike, поэтому вы посылаете кого-то убить меня и закрыть глаза на трагедию моего друга". Твои люди разрушили жизнь моего друга, твои люди пришли убить меня среди бела дня, а теперь ты не можешь вынести ни слова от меня? Ты думаешь, что ты император старины? Или ты думаешь, что ты Нефритовый Император, который правит тремя королевствами? Ну и что, если я назову тебя идиотом?"

"Ты хочешь умереть!" Небесный Человек Тан внезапно активизировался и с небольшим количеством обеих ног, весь человек был похож на стрелу, которая выстрелила и пронзила в сторону Нинг Тао.

С внезапным поворотом руки Нинг Тао, ствол перед ним неожиданно открылся, и в стволе появилась черная, как чернила, дыра, и пустота с обеих сторон ствола. В этот самый момент тело Нин Тао наклонилось и упало в темноту дыры.

Только что, когда он был "лапшичником" на дереве, он схватил в руку ключ от клиники Skyward. Затем он сознательно поднял руку, чтобы вытереть кровь из угла рта, а затем притворился, что кровь с его руки нарисовала на багажнике узор в виде кровавого замка.

Вместо того, чтобы притворяться убегающим, он также вырыл яму для Tang Tianren, когда он притворялся киской.

Он сознательно спровоцировал Тан Тяньрен ради гневного удара Тан Тяньреня. В то время он открыл удобную дверь клиники Sky Outer Clinic и бежал обратно в клинику, после того, как Тан Тяньрен прогнал его в клинику Sky Outer Clinic, он должен был увидеть, как Тан Тяньрен все еще будет вести себя, как дед перед ним!

Чен Пингдао, даосист Небесной Собаки, проживший более двух тысяч лет, был сведен с ума Небесной Внешней Клиникой, так чего же стоило хранить Секту Тан?

План замечательный, но....

Когда он увидел, что вот-вот окунется головой в черный цвет, как чернила, Тан Тяньрен вдруг протянул руку и дал пощечину, а с закруткой талии и конечностей поменял маршрут полета и пролетел мимо удобной двери.

Дверь удобства исчезла, а кровяной замок на стволе дерева остался багряным.

Танг Тяньрен на два ноги приземлился на землю, мягко, прыгая назад. Он смотрел прямо на узор кровяных замков на стволе дерева, глаза поражались. Он ударил в ярости, но прошло всего две-три секунды, и гнев утих, лицо так спокойно, что не было ни одной пульсации эмоций.

Был также тот молодой человек, который только что проснулся, который также последовал за старшим и встал на колени за Танг Тяньрен. Он опустил лицо, не осмеливаясь посмотреть на Танг Тяньрен.

Тан Тяньчжэнь на целую минуту уставился на образец кровяного замка, который Нин Тао оставил на стволе дерева, прежде чем повернуться и посмотреть на двух учеников, преклонивших колени на земле, он на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Тан Вэнь, Тан У, все вы встали, этот малыш коварен и хитр, неудивительно, что вы упали в его руки".

"Да, Мастер Се". Тан Вэнь и Тан Ву, стоявшие на коленях на земле, встали.

Эти двое, старший был Тан Вэнь, а младший - Тан Ву. Первоначально клан Тан не был назван Тан, но после присоединения к клану Тан ему дали фамилию Тан. Многие из учеников клана Тан также были такими, первоначально они не имели фамилии Тан, но присоединились к клану Тан и получили фамилию Тан после того, как были признаны кланом Тан. В том закрытом и таинственном мире клана Тан это не было постыдным, а, скорее, очень славным делом.

Танг Тяньрен сказал слабо: "Этот мальчик сбежал в нашей запретной стране таким образом, и на этот раз он также сбежал таким образом передо мной". Казалось, у него было больше шансов, и он даже хотел, чтобы я за ним погнался. Тан Вэнь, иди в Бейду, повидайся со старшей сестрой и скажи, чтобы она забрала своего мусорного сына домой. Это началось из-за её расточительного сына, из-за которого были украдены Земля и Долина Духа Запретного Царства, это Материал Духа, который я охраняю уже двести лет, он очень полезен, она должна вернуться и помочь убрать этот беспорядок".

"Да, хозяин". Тан Вэнь сказал с уважением.

Танг Тяньрен снова сказал: "Танг Ву, я хочу, чтобы вы исследовали все восемь поколений предков этого ребенка в течение трех дней, я хочу знать о нем все"!

"Да, хозяин". Тан У повесил голову.

Танг Тяньрен помахал рукой, "Вперед".

"Да!" Tang Wen и Tang Wu ответили и повернули, чтобы уйти, исчезая в густом горном лесу с поворотом глаз.

Тан Тяньрен снова повернулся и посмотрел на кровавые замки на стволе дерева, долго размышляя, но не зная почему. Через мгновение он внезапно взорвал ствол дерева расписным кровавым замком. При скучном стуке ствол дерева распахнулся, и осколки ствола дерева и шрапнели коры выстрелили в общем направлении перед ним. Огромный полог деревьев упал сверху и разбился о землю глухим ударом.

Танг Тяньрен прошептал себе: "Кто ты, черт возьми, такой? Это заклинание или как? Ни в коем случае, никто не может использовать заклинания сейчас, вы, должно быть, использовали какой-то вид заклинания".

В клинике за небом Нинг Тао смотрел, как кровавый замок на каменной стене исчез.

Нин Тао издал в своем сердце вздох разочарования: "Кажется, я все еще недооценивал способность Старой Черепахи Секты Тан сдерживаться, он не осмелился прийти за ним. На этот раз мне это сошло с рук, но в следующий раз, когда старая черепаха будет начеку, он не даст мне еще один шанс нарисовать замок или отпереть его, он сделает это, как только мы встретимся. Я все еще сам по себе, это невозможно сделать, в следующий раз я не смогу использовать этот метод, чтобы избежать этого".

Его взгляд сместился на Добрый и Злой Трипод и сказал ему: "Почему ты говоришь, что ты такой скупой? Без Меня, как посредника между добром и злом, кто будет зарабатывать твою ренту, а кто будет наказывать зло, продвигать добро и делать добро для небес? Ты не можешь дать мне более высокий уровень культивирования? Есть еще и умение драться, вы терпите меня, используя тот же набор, который я использовал в детстве, чтобы иметь дело с такими противниками, как Инь Мо Лан и Тан Тяньрен"?

Глаза Доброго и Злого Трипода были плотно закрыты, все еще выглядят мертвыми равнодушными.

Нинг Тао внезапно сказал: "Ты ведь ничего не делаешь без денег, правда? Хорошо, я дам тебе арендную плату и модернизирую клинику пораньше, ладно?"

У Трипода Добра и Зла все еще не было половины ответа.

У него есть свои законы действия, и он находится в этом самом законе и не изменится.

Нин Тао пожал плечами и не стал больше с ним разговаривать, он покинул клинику и поехал в резиденцию Цинь Чжоу.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0102 Культивирование дошкольного уровня**

Глава 0102 Техника выращивания на дошкольном уровне Луна была похожа на серебряный диск, звук щебетания насекомых среди травы.

Нин Тао прогулялся по горам и пришел в пещеру, где жил Цинь Чжуй, глядя на три слова "Маленькая госпожа" на каменной стене, его сердце было в смятении.

Хисс.................................

Большой питон внезапно выпрыгнул из травы рядом с пещерой, а затем еще больше змей вышло со стороны пещеры, внезапно образуя веерообразное ограждение.

В то время как у всех остальных есть собаки, чтобы следить за двором, у Цинь Чжоу есть большое стадо змей.

"Чинг-Чоу, ты уже спишь? Выйди на минутку, у меня есть кое-что для тебя." Нинг Тао сказал.

"Не спать, заходи". Голос Цин Чейсинга вышел из пещеры.

Странно было также, что эти большие и маленькие цветущие змеи слышали ее голос и отступали, более послушные, чем собаки.

Змеиные стражи", кажется, уступают дорогу, но Нинг Тао не решается двигаться вперед.

"Это не очень удобно, просто выйди на минутку и я скажу пару слов." Нинг Тао сказал.

Голос Цинь Чжоу: "Что неудобно? У меня в руке есть кое-что, что не уйдет, и очень мило, что вы пришли и помогли мне".

Нинг Тао вздыхнул мягким вздохом и вошел в пещеру.

В пещере не было света, и на стенах висело несколько белых фонарей, тусклый свет которых мог освещать пещеру. При свете Нин Тао понял, что на земле есть деревянный пол, а на стенах пещеры есть еще несколько деревянных резьбовых украшений, цветы и животные. Деревянные полы и резьба по дереву добавляют несколько уютных штрихов к этой пещере.

Но, не сделав нескольких шагов, ноги Нинг Тао замерли, и он не мог ходить.

Это правда, что Цинь Чжуй не спала, она принимала ванну.

В центре пещеры была вырыта ванна в форме листьев лотоса, а из щели в скале стекал прозрачный источник, который вливал в ванну рябь воды. Цинчай был в этой ванне, наполовину сидя, наполовину лежа, и хотя был обнажен только лоб и снежная шея, вода была чистой до самого дна..........

"Брат Нинг, я забыл взять банное полотенце, не могли бы вы принести его мне, пожалуйста?" Голос Цинь Чжуй был мягким и сладко бормотал.

Нинг Тао не шевельнулся: "Это, я просто встану здесь и поговорю".

"Тогда я сам его достану". Цинь Чжуй встала из ванны с грохотом и вышла на свою каменную кровать.

Всему Нин Тао было нехорошо, везде и повсюду затвердевал.

Цинь Чжоу завернул белое банное полотенце и, убираясь, шел в сторону Нин Тао, каждое движение было потрясающе красивым, с сотнями миллионов нападений.

"Брат Нинг, что ты хочешь мне сказать? У меня есть здесь все, что ты скажешь." Сладкая улыбка на лице Цинь Чжуя.

Нин Тао сказал: "Небесный Человек Тан, хранитель клана Тан, нашел меня и сказал, что он не обязательно найдет это место снова". В клинике есть еще три дня модернизации, в течение которых я буду находиться на практике. Ты смотришь для меня приют "Солнечный свет" и защищаешь там детей".

"Ну, закругляйся со мной". В глазах Цинь-Чжуй промелькнула мигающая холодность: "Кто хочет навредить этим детям, я хочу их жизни".

"Только это, это... Я вернусь первым". Нинг Тао повернулся и уехал. Оставаясь дольше, он боялся потерять контроль.

Цинь Чжоу сказал сзади: "Почему ты так торопишься? Редко бывает, что ты приходишь, выпиваешь чашку чая перед уходом."

"Нет, нет". Нин Тао говорил так быстро, как только мог, а когда услышал шаги позади него, он просто вытянул ноги и побежал.

Зеленая погоня действительно догоняет его, чтобы вытащить обратно на чай, где мысль о том, что Нинг Тао вытащит ноги и побежит, глаза моргнули и исчезли. Она стояла одна в пещере, ошарашенная некоторое время до того, как вышли слова: "Трус, ты боишься, что я тебя съем? Беги так быстро".

Вернувшись в клинику, Нинг Тао быстро вошел в состояние, в котором он скрестил ноги и сел рядом с Триподом Добра и Зла, чтобы запустить Технику Культивирования Первоначального Инициирования.

Враг силен, и для этого он должен стать сильнее.

До обновления Sky Out Clinic оставалось еще три дня, но он не хотел ждать ни дня. В Триподе Добра и Зла было гораздо больше зла qi, чем добра qi, и он не был сбалансирован, но даже если на него влияло зло qi, он все равно делал все, что требовалось.

Прошло три дня.

Нин Тао закончил свою практику, его глаза были черными, как они были белыми, его два ученика были похожи на две миниатюрные черные дыры, и этот взгляд был ужасающим. В этот момент, даже если бы Цин гнался за ним и видел его глаза, он был бы в ужасе.

Таков был эффект трех дней, которые он неожиданно провел, культивируя свою духовную энергию и поглощая слишком много зла Ци. Однако этот эффект был намного меньше, чем он ожидал, так как не все добрые и злые попурри были злыми аурами, исходящими от злых помыслов и грехов, и были также некоторые добрые ауры, исходящие от добрых помыслов и заслуг, и эти добрые ауры компенсировали некоторые из побочных эффектов для него. Потом пробудилась его злая сторона, что дало ему более сильную способность вынести это.

Нин Тао подполз с земли и вытащил свой мобильный телефон, чтобы проверить время, только чтобы обнаружить, что он уже был выключен из-за разряженной батареи.

Базз!

Штатив Добра и Зла внезапно издал рев штатива, и черно-белый Ци мгновенно восстановился.

Нинг Тао последовал за ним и перенес свои глаза на Трипод Добра и Зла.

Снова появилась дыра в дне кастрюли, и черная и белая жидкость в кастрюле вылилась в эту дыру. Процесс длился всего несколько секунд, а затем все вернулось на круги своя.

Нин Тао достал из маленькой аптечки бамбуковую записную книжку и открыл ее.

Содержимое всплыло на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: коллекция проката завершена, клиника за пределами неба обновлена. С двадцать девятью днями и одиннадцатью часами до следующего дня сбора арендной платы, арендная плата за следующий месяц составляет тысячу очков за добро и зло, а остаток на счету - восемьсот очков за добро и зло.

Тысяча арендных плат за добро и зло?

Нинг Тао был ошарашен, это было слишком жалко, да?

Почерк на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги постепенно исчез.

Нин Тао обнаружил, что "черный счет", который он давал ему раньше, тоже исчез, но вместо него появились еще три белые линии. Он на мгновение замер, быстро понимая, что именно по этой причине он раздал благотворительные деньги после того, как исцелил горькую пару и двух добрых пациентов.

Хорошо, что он спас Яю и помог ей найти родителей, но это было компенсировано "черным долгом", который ушел раньше. Это значит, что он может сделать еще три "злых дела".

Положив бамбуковую книжку обратно в маленькую аптечку, глаза Нинг Тао размазались по четырем стенам, столам, полкам, бутылкам и банкам клиники. Он хотел, чтобы место обновилось, но ничего не изменилось в этой клинике, не говоря уже об общем обновлении, даже не разбитая фарфоровая ваза, чтобы залатать ему хорошую.

Нинг Тао горько смеялся: "Да, это твой стиль, это я слишком наивен".

В его сердце эта внеземная клиника - клиника Тенгкенг, и если в один прекрасный день этого не случится, то не случится.

Базз!

Добрый и Злой Трипод издал еще один звук звона штатива, ощущение утреннего колокола древнего храма.

Нин Тао последовал за ним и нагромоздил перед Триподом Добра и Зла, сдвинув глаза на дно штатива, его глаза сразу же расширились, не поворачиваясь.

Стены штатива, золотой свет в штативе сверкали, одно слово, одна фигура мелькала в плотном золотом свете, парящем и тяжелом, сцена была похожа на небо бессмертного царства, звезды бессмертного царства, глубокие, загадочные, скрывающие тайны Великого Пути.

Нин Тао открыл свое божественное сознание и установил связь с Триподом Добра и Зла, и приливная волна золотых слов и фигур втолкнула в его море сознания.

В одно мгновение в его голове появилось несколько больших золотых слов: Метод Инициативной Культивирования Первого и Второго Уровней.

Вводное выращивание первого и второго уровня?

Когда это имя пришло в голову, Нинг Тао чуть не вырвало во рту старую кровь.

Ты собираешься умереть с таким именем, как "Великий сдвиг" или "Цзюцзю Ян Шен Гун"?

Если вы на первых двух уровнях, есть ли третий уровень? Вводный уровень 3, вводный уровень 1, вводный уровень 2........

Не дожидаясь, пока Нинг Тао притормозит от этого странного имени, в его голове появилось еще одно имя: Метод Вводной Культивирования Дошкольного Уровня.

Нинг Тао очень хотел вырвать кровь.

Методы вводного выращивания на дошкольном уровне, разве это не дошкольный уровень?

В будущем будет ли кулак первого класса? Второй и третий класс....

Депрессия все еще была депрессивной, но когда его мозг начал понимать и усваивать соответствующие знания, он только знал, что эта Вводная Техника Культивирования Начального Уровня 2 и Вводная Техника Культивирования Дошкольного Уровня были глубокими и глубокими, и все еще были эксклюзивными для добрых и злых посредников, а также для боевых умений.

Нинг Тао погрузился в это.

Он может уравновесить недостатки дисбаланса между добром и злом ци, а работа первых двух уровней также может помочь ему успокоить гнев в сердце и контролировать злую сторону своего состояния свободно. Он создал основу Метода Культивирования Новичков и, изучив эту Метод Культивирования Новичков на втором уровне, быстро освоил ее.

Однако вводные приемы выращивания на дошкольном уровне были уже не такими простыми, трюки и маршруты движения Духовной Силы, трюки и точки движения и т.д. - все это было для него незнакомым знанием и требовало от него немного впитывания и практики.

Слова и фигуры в Триподе Добра и Зла исчезли, зелёный дым испарился, и всё осталось, как прежде.

Это обновление дало Ning Tao только первые два уровня Вводной Техники Культивирования и уровень Вводной Техники Культивирования Дошкольного Обучения, больше ничего.

О том, что будет следующим апгрейдом Нин Тао, уже было слишком лениво думать, он уже погрузился в метод кулачного культивирования на дошкольном уровне и не мог удержаться.

Существует только три стиля кулака Beginner's Cultivation Fist, с лестницей под ногами, кошачьим кулаком в когтях и практически любой другой.

Нин Тао уже был беспомощен, чтобы произнести своё имя, но после понимания и изучения, он понял, что хотя существует всего четыре простые позы, каждая из них очень практична и действительно является боевым навыком, в котором он отчаянно нуждается прямо сейчас.

Лестница под его ногами похожа на "белого журавля, сияющего крыльями" в Танской школе светлого кунг-фу, но лестница под его ногами движется духовной силой. В этом движении он может ступить по лестнице, чтобы подняться на несколько лестничных пролетов и стряхнуть с себя традиционные "Сияющие крылья белого журавля"!

Cat Paw Punch, как следует из названия, так же быстро, как кошка может качать лапой. Все боевые искусства в мире непобедимы, но только быстрые. Он приближается к пределу, нет никакого кунг-фу, которое он не может сломать.

Самый извращенный из всех - это просто взять его наугад, этот ход не имеет никаких наступательных действий, это просто способность сопротивляться ударам. Обучаясь этому движению, когда на него нападают, его духовное энергетическое поле может мгновенно сформировать "воздушный мешок", подобно присутствию, чтобы поглотить и перенести полученный удар. В то же время улучшаются характеристики обезболивания и заживления. Даже если экстрасенсорная "подушка безопасности" не может полностью поглотить и перенести повреждение от удара, она все равно может снять боль и быстро залечить повреждение. До тех пор, пока это не было пулей в голову, ножом в сердце, или что-то в этом роде, он действительно мог "принимать это так, как он хочет"!

После предварительного понимания, сердце Нинг Тао приняло решение: "Я выучу этот Когтевой Кулак Кошки, и в тот случайный день, когда я буду практиковаться, чтобы выйти, я посмотрю, кто хочет убить меня!".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0103 Глава 0103**

Глава 0103, случайно, четыре дня спустя.

С восходом солнца, туман, покрывающий горы и леса, постепенно поднимается, и золотое солнце светит вниз, кажется, что клиника покрыта золотой пылью, немного "спрятанной в мире" в этом современном городе высотных зданий.

Семь дней до и после, Нинг Тао наконец-то открыл дверь Небесной внешней клиники и вышел.

Первые три дня семидневного отступления были посвящены духовному совершенствованию, в то время как последние четыре дня - культивированию Метода Культивирования и культивированию Кунг-Фу, предоставленных после обновления клиники.

Четыре дня, конечно, не было достаточно времени, и он не мог практиковаться гораздо больше, просто едва вошёл. С немного больше времени, он бы практиковался более умело и лучше, но у него не было больше времени.

Нин Тао подошел к горному лесу за клиникой, и пещера, вырезанная со словами "Маленькая госпожа", была прямо перед ним, но, не дожидаясь его приближения, большая группа змей выпрыгнула из травы и заблокировала ему путь.

"Чинг-Чоу?" Нинг Тао лаял.

Никто в пещере не ответил.

Нин Тао сделал шаг к пещере, не держа змей в глазах. Ядовитую иглу и дротик Тангменов можно взять как угодно, так что же такое ядовитая змея? Но с этим движением, змеи, которые были перед ним, уступили место толпам. Казалось, они узнали его как "слишком хозяина"; в конце концов, язык змеи был примерно так же силен, как нос собаки, и мог отличить запах от его тела.

Нин Тао вошел в пещеру, пыхтя носом с таинственным запахом тела, который дразнил его сердце.

В пещере царила тишина, Цинь Чжуй не была в пещере, эти таинственные запахи тела были просто запахом ее тела, оставшегося в пещере.

Нин Тао нашла на своей каменной кровати записку с надписью: "Я не могу дозвониться до тебя по телефону, у него кончился аккумулятор, так? Я оставил тебе перезаряжаемое сокровище, прямо под подушкой. Я охраняю этих детей в приюте "Солнечный свет", ты можешь позвонить мне или прийти ко мне.

Нин Тао не мог не смеяться с горечью, в современном обществе, даже для культиваторов, мобильный телефон без электричества - это головная боль.

Нин Тао положила записку обратно и потянулась под подушку и почувствовала, как заряжается сокровище. Он перезарядил телефон и вышел из пещеры.

Возвращаясь в Небесную внешнюю клинику, Нинг Тао взял с собой маленький сундук с лекарствами и открыл кровавый замок на каменной стене, затем шагнул внутрь. К тому времени, как он снова вышел, он уже был в инъекционной второй клиники.

Во второй клинике было тихо, никто не находился в инъекционном кабинете, и никто не находился в клинике снаружи. Однако, как только он вошел во внешнюю палату клиники из инъекционного кабинета, Нин Тао услышал громкие звуки, исходящие снаружи. Это был не звук игры и смеха детей, это был звук споров.

Нинг Тао открыл дверь и вышел, неся с собой маленький сундук с лекарствами. Вдалеке он увидел большую группу детей, собравшихся вокруг больших железных ворот приюта "Солнечный свет", во главе с Су Я. Ge Ming стоит у ворот с группой людей в шлемах в ссоре, друг с другом хорошая большая группа людей, некоторые руки все еще держат стальные трубы и длиннорукие кусачки, навязывая взгляд, Ge Ming перед ними выглядят слабыми.

Через ограду приюта Sunshine, Нинг Тао также увидел несколько строительных грузовиков, вилочных погрузчиков и бульдозеров, а также самосвалов и прочего. Ситуация несколько застала его врасплох, и в то же время неприятное ощущение.

"Ты не можешь туда войти! Это сиротский приют, кто дает тебе право?" Грэмин кричал, эмоционально заряжен.

Один подозреваемый прораб сказал: "Если бы не было законного основания, приехали бы мы и снесли бы этот приют? Это собственность Happy Village и кто-то купил землю. Нас нанял покупатель, чтобы снести этот детский дом, и если вы остановите нас снова, мы не будем вежливыми!"

"Я просто не позволю сегодня, посмотрим, что ты сможешь со мной сделать?" Жермен не была напугана.

Су Я гневно сказал: "Это сиротский приют, дети здесь сироты без отца и матери, не боишься ли ты небесного гнева, если сделаешь это?".

"Слишком лениво, чтобы разговаривать с вами, ребята! Если у вас есть мнение, вы можете обратиться в правительство и подать на нас в суд!" Подозреваемый прораб сказал агрессивно: "Но если вы хотите помешать нашей работе, мы можем подать на вас в суд и попросить вас компенсировать нам наши потери! Ребята, вы можете себе это позволить?"

Услышав эти несколько разговоров, Нинг Тао уже имела черное представление о том, что происходит. Он подошел с большим шагом, ни одного выражения на его лице, но сердце уже горело от ярости. Дом и участок "Солнечного приюта" действительно принадлежит Happy Village, но дому несколько десятков лет, а участок настолько отдалён, что не имеет никакой коммерческой ценности, кто бы купил этот участок и захотел выгнать этих бедных детей без отца? Это отвратительно!

"Дядя Нинг!" Ли Сяоюй первым заметил Нин Тао, а потом побежал к нему, жалуясь во время бега: "Дядя Нин, есть плохие люди, которые хотят снести наш приют!"

Нин Тао остановился на минуту и протянул руку, чтобы дотронуться до головы Ли Сяоюня: "Дядя Нин знает, не бойся, никто не сможет снести это место".

Несмотря на то, что он практиковал первые два уровня культивирования инициации в течение всего лишь четырех дней, его способность контролировать злую сторону была повышена.

Су Я и Гэ Мин также открыли Нин Тао.

"Брат Нин, ты наконец-то здесь........" добавила Су Я, когда быстро шла, "Кстати, как ты сюда попал?"

Нинг Тао сказал: "Я вошёл через заднюю стену".

Су Я подсознательно сместила глаза, чтобы посмотреть на заднюю стену, но она не знала, из какого участка забора пришел Нин Тао и почему он перевернул стену.

"Суя, верни детей, закрой дверь, а я разберусь с этим." Нинг Тао сказал, а потом подошел к воротам.

Су Я последовала за ними и приветствовала детей, заблокировавших дверной проем, а когда дети побежали назад, Нин Тао вышел из двери.

Ге Мин наконец-то почувствовал облегчение и ворчал: "Таози, ты как раз вовремя, эти ребята так ненавистны, что хотят снести Солнечный Сиротский приют!"

Нинг Тао сказал: "Я знаю, ты заходишь первым и закрываешь дверь".

Граймин сказал: "Нет, я останусь и буду драться с тобой".

Нинг Тао посмотрел на него: "Серьезно, я пришел спасти тебя или я ударил их? Залезай, не выходи".

Ге Мин расправил руки и вошел в ворота, затем закрыл большие железные ворота.

Не прошло и нескольких дней с тех пор, как железные ворота были отремонтированы, а на железном листе остались следы ученика из Тангской секты.

Взгляд Нинг Тао перевернулся на лицо с противоположной стороны, а затем остановился в горном лесу на стороне. Он увидел Цинь Чжоу, который сидел на дереве и пинал дыни, с парой белых телят, качающихся под подолом его длинного голубого платья.

Она была, она просто не ударила. Эта ситуация также была нормальной, она убивала людей, как только ударяла, и все не заходило так далеко.

Однако сразу после того, как Нин Тао вышел из ворот, Цинь Чжоу спрыгнул с дерева и приготовился идти этим путем.

Нинг Тао, однако, покачал головой.

Цинь Чжоу снова остановился на своих путях.

Взгляд Нин Тао вернулся к группе строителей: "Кто купил землю приюта "Солнечный свет"?".

Как Он говорил, Его глаза, Нос вошел в состояние глядя и нюхая, и красочное предвестник поле погоды вошло в его видение. Вскоре он увидел в толпе сначала боевого художника с очень мощным полем. Его нос также уловил запах металла и токсинов из тела человека, запах, с которым он не был незнаком, запах, который был уникальным для темного оружия Танг Секты.

Он уже догадался, кто купил землю Солнечного приюта, и это было связано с Танской сектой. Тан Тяньрен, наверное, не удосужился этого сделать, тогда либо его ученики сделали это, либо пришли саранчовые солдаты. Возможно, была также та невидимая женщина клана Tang, Tang Huaiyu.

Человек, похожий на бригадира, уставился на Нинг Тао с облегчением: "Кто ты?". Какая разница, кто купил здесь землю? Предупреждаю, есть предел моему терпению, и ты уйдешь с дороги, или я окажу тебе плохую услугу!"

Нин Тао не проигнорировал его, но посмотрел на этого человека из клана Тан и сказал: "Тогда кто, я не знаю, кто ты, если прячешься в толпе? Выходи, у меня есть сообщение, которое ты должен забрать."

Лицо этого ученика из Секты Тан мгновенно изменилось, но он не шагнул вперёд.

"Черт! Каким обществом ты притворяешься!" Человек, похожий на мастера, выхватил стальную трубу из руки сапёра, находившегося рядом с ним, и сделал два шага вперёд, размахивая рукой и желая, чтобы плечо Нинг Тао подернулось.

Нин Тао имеет инстинктивную идею, чтобы уклониться, но и просто мысль, как раз тогда, когда другая сторона стальной трубы перекачивается, он вдруг изменил свое мнение, хотят попробовать это четыре дня жесткой практики "случайным образом".

Это было второе колебание, что стальная труба со звуком ветра уже сильно прокачала тело Нинг Тао. В тот же момент стальная труба ударилась о его плечо, его духовное энергетическое поле уже заключили "подушку безопасности духовной энергии", как существование. На самом деле стальная труба была натянута не на его плечо, а на его чакру духовной энергии.

Бряк!

Из-под плеч Нинг Тао и стальной трубы раздался приглушенный звук, но это был всего лишь звон, и тело Нинг Тао даже не тряслось, не говоря уже о том, что оно получило травму. Никто не мог видеть, что его чехол с духовной энергией противостоял 60% удара, а 30% удара было перенесено, остальные 10% были перенесены в его тело через чехол с духовной энергией, но он стоял лицом к своим мышцам и костям, а также к быстрому обезболиванию и исцеляющей силе особой духовной энергии.

Если переделать эту стальную трубу, то она была почти эквивалентна шестиклассному школьнику, пробивающему культивируемую молодёжь вроде него. Такой столб, возьми его!

Это была также эта стальная труба, Нин Тао вдруг обнаружил, что его духовная энергия ци мешок был гладкий и усиленное чувство в разгар шока, что ощущение было похоже на закупоренные кровеносные сосуды и меридианы были освобождены под действием массажа, очень комфортно. Это случайно возникшее чувство заставило его разработать довольно извращенную идею, после чего он внезапно протянул руку и ударил своего противника.

Папа!

Хрустящий звук.

Эта пощечина была наполовину легкой и не тяжелой, спровоцировавшей больше умысла, чем наказание.

Бригадир замер на мгновение, а потом разозлился: "Черт возьми, не смей бить меня за ухо! Я уничтожу тебя!"

Стальная труба в его руке перевернулась яростным голосом и сильно ударила Нинга Тао по голове.

Бряк!

Все глаза были собраны на тело Нинг Тао.

Нинг Тао, однако, все еще стоял на месте, не двигая мышцы. Его голова не разбилась, и он не упал. Толстая стальная труба отскочила у него от головы, и прораб не мог удержать ее ровно ни на секунду, снял руку и вылетел, громким стуком врезавшись в землю.

По всему подбородку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0104: Удар кошачьей лапой**

Глава 0104 Удар кошачьей костью Никто не поверит, что человек, чью голову жестоко ударили стальной трубой, все еще может стоять на земле, не говоря уже о том, что голова Нин Тао даже не разбила ни кусочка кожи!

Бригадир был ошеломлен, стальная труба упала на землю и не знал, как ее поднять.

Еще одной волной руки Нинг Тао дал ему пощечину.

Пощечина все еще была полулегкой и еще более провокационной, чем карательная в намерениях.

"Дайте мне подраться!" Бригадир заревел.

Большая группа демонтажников накрылась, Нин Тао моргнул и был перегружен, на его тело обрушились стальные трубы, плоскогубцы с длинными ручками, деревянные палки, а также кулаки и ноги.

Рядом с лесом Цинь Чжуй была в шоке, она знала, что Нин Тао не знает кунг-фу, но ведь не так уж и плохо, чтобы быть избитой группой обычных людей, верно? После минуты ошеломительной тишины она вытянула ноги и собиралась броситься на помощь, когда увидела, что одна из толпы с поднятой высоко в воздухе рукой кричит "Нет!".

Цинь Чжоу снова остановился на своих путях. Она не знает, почему Нинг Тао такой, но слова Нинг Тао - это то, что она должна слушать, потому что Нинг Тао - ее хозяин-демон.

То же самое "не надо", у прораба есть другое понимание, он плюнул: "Черт, знаешь, умоляешь о пощаде"? Уже поздно! Дерись со мной! Борись изо всех сил!"

Бах, бах, бах...............................

На тело Нинг Тао упало всевозможное "оружие", голыми руками с кулаками и пинками, очень хочется забить Нинг Тао до смерти в ритме. Нинг Тао, посреди толпы, был сметен стальной трубой и отброшен назад, спотыкаясь, наклоняясь влево и вправо, но просто не падал.

Постепенно буйные люди стали беспокоиться о том, что заставят Нинга Тао забить до смерти, но он даже не упал на землю. Если кто-то переставал его бить, он подошел к нему и дал ему пощечину, провоцируя его продолжать бить.

Бах, бах, бах...............................

Нин Тао действительно наслаждался избиения, те стальные трубы, деревянные прутья, кусачки и так далее, что ударил его протянутой рукой, каждый удар сделает его духовной энергии чакры более успокаивающим и расширенной. Чувство, что ваши меридианы заблокированы и не забиты массажисткой, является настоящим утешением. Он также был все более и более уверен в одном, и это было то, что избиение было на самом деле случайное избиение в дошкольном уровне Вводное Культивирование Боевых Искусств! Чем сильнее били его эти жестокие сносчики, и чем сильнее они его били, тем искуснее и сильнее он становился в этом воспитании боевых искусств!

Это как ударное железо. Нужна тысяча молотков, чтобы сделать хорошую сталь!

"Стоп!" Бригадир заревел, ударив по Нин Тао сильнее всего был он, после того, как рев остановился, он сильно задыхался, взгляд усталости.

Все сносчики остановились.

Нин Тао присел на землю с головой в руках, но очевидных ран от ударов тупым предметом на теле не было, кровотечений не было, но одежда на его теле была порвана и покрыта отпечатками ног. Эти следы были наложены друг на друга, создавая впечатление, что это было жалкое зрелище, как будто он упал на пол храмовой ярмарки, а затем был перешагнут тысячей человек.

Ученик клана Тан внезапно подошел, и с подметающим ударом приземлился на голову Нин Тао.

В групповом поединке только что, он также нанес два удара, но было много людей, и сцена была хаотичной, так что он не был хорош, чтобы начать. Теперь, когда люди были разбросаны, его давно устоявшиеся тяжелые ноги также получили возможность проявить себя.

Бряк!

Нинг Тао был сметен в сторону ногой и пролетел несколько метров, прежде чем сильно приземлился на землю в пыльной куче.

"Большой брат, что ты делаешь?" Бригадир напрягся: "Мы достаточно сильно избили его, ты снова забиваешь его до смерти".

Ученик клана Тан холодно сказал: "Ну и что с того, что его убьют"? Не заходите ли вы дальше, цена, которую дал вам наш молодой хозяин, в три раза выше рыночной, вы не готовы рисковать, эти деньги настолько хороши?"

Бригадир сказал осторожно: "Да, да, да, я сейчас же снесу этот приют".

Ученик клана Тан уставился на Нин Тао, который упал на землю и был неподвижен, и сказал: "Разрушение! Уничтожь его для меня!"

Бригадир закричал: "Чего ты ждёшь? Разберите его для меня!"

Затем в дело вступила большая группа саперов, одни бегут к строительной технике, другие с инструментами, готовыми поднять ворота.

Ученик из Секты Тан вытащил мобильный телефон, умело набрал номер, затем получил его по лицу и сказал: "Ён Гуй, этот парень был в нокауте от меня, мне привести кого-нибудь сюда или нет?"

Но как раз тогда Нин Тао, лежавший на земле с рваной одеждой и отпечатками ног по всему телу, включая лицо, внезапно выполз из земли и суровым голосом сказал: "Кто осмелится дотронуться до кирпича в приюте "Солнечный свет", я сломаю кость".

Все демонтажники замерли, и вся сцена была похожа на суперхолодную волну, и все было заморожено.

В этот момент Нин Тао был как изменившийся человек, его тело пузырилось от озноба, его глаза, казалось, пожирали людей!

Ученик клана Тан, который держал в руках мобильный телефон, уставился на Нин Тао, и весь человек, казалось, упал в ледяной погреб, его рука дрогнула, и телефон упал на землю.

Нин Тао внезапно двинулся, и с поворотом ног и топотом, весь человек выстрелил в этого ученика Tang Sect, как пушечное ядро. Человек все еще был в воздухе, и его правый кулак взорвался мимо двери в лицо ученика из Секты Тан.

Удар кулаком и Нин Тао проскользнул мимо этого ученика из Секты Тан, приземлившись позади него.

Тело этого ученика из Танг Секты просто шаталось и не падало на землю. Он обернулся и гневно посмотрел на Нинг Тао, открыв рот и сказав: "Ты просто...............................".

В результате он открыл рот, и его зубы выпали из него. Он протянул руку и закрыл рот, но зубы упали в рот, и он снова открыл рот, и все эти кровавые зубы снова упали в его руку. Не по два, а по дюжине!

Вместо того, чтобы ударить его один раз, Нинг Тао ударил его четыре раза. Просто это так быстро, что никто не видит.

Эти четыре удара, каждый из которых ударил ученика секты Тан во рту, удар в левый угол рта, удар в правый угол рта, удар в верхнюю губу и удар в нижнюю губу. Четыре удара, быстрые, как когти ясновидящего кота, мгновенно выбивают полный рот его зубов!

Это был кошачий пунш, и как бы быстро кошка не размахивала своими когтями, скорость ее кулаков была еще выше!

Недостатком кошачьей когтеточки является то, что она не имеет достаточной мощности для хранения, и она имеет очень мало энергии.

На самом деле есть обратная сторона случайности, которая заключается в том, что вы не можете атаковать.

На дошкольном уровне вводный метод культивирования в ноге имеет лестницу Ningtao не практиковался, но подумать только о его преимуществах и недостатках пяти пятерок. Характеристики метода "кулачного кулака" дошкольного уровня, предоставленного ему после апгрейда в клинике Тяньвай, на самом деле проявились, и это было предпочтение для защиты и скорости, а не для атаки. Это было далеко от того, что он ожидал, но он понимал, что он Доктор Культивирования, а не Воин Культивирования, и что личность владельца Небесной Внешней Клиники уже давно говорит сама за себя.

"Алло? Алло?" Крошечный звук исходил от телефона, который упал на пол.

Этот голос Нин Тао был не чужд, он подошел, приложил себя, чтобы взять мобильный телефон, который упал на землю, прижал его к щеке, и сказал в обморок: "Гуй Ке Бин, ты меня слышишь?".

Человек на другом конце телефона молчал несколько секунд, прежде чем сказать: "Это ты, Нинг Тао!".

"Это я, ты удивлена?" Нинг Тао подавил гнев в своем сердце.

"Только что мне было интересно, как тот парень, Динг Фенг, мог забить тебя до смерти без сознания, и оказалось, что ты инсценировал свою смерть. Но неважно, притворяешься ты или нет, на этот раз ты мертв". Голос и тон Софоры Ке Бинг не изменились, он был по-прежнему столь же высокомерен и превосходен.

"Я здесь, в приюте "Солнечный свет", ты ведь хочешь моей жизни? Потом ты приходишь и забираешь его."

"Убить тебя"? Я не делаю такую грязную работу, я более чем счастлив руководить из-за кулис. Мне не кажется, что мне весело убивать тебя сразу. Я хочу, чтобы ты смотрел, как я уничтожаю все, что тебе не безразлично, и я хочу, чтобы тебе было больно. Когда я достаточно повеселюсь, я буду смотреть, как ты медленно умираешь на моих глазах!"

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Ты купил землю в приюте "Саншайн""? Ты и этих ребят со сносом вызвал?"

"Это я, и что? Это легальный бизнес, что земля теперь моя, в том числе рухнувший дом на этой земле тоже моя, я могу снести ее, если захочу, бомбить ее, если захочу, всего несколько миллионов, я случайно бросаю вечеринку - это даже не эти деньги, просто сожгите их, чтобы поиграть. Пока это делает тебя несчастным, я готов потратить еще больше денег, следующий шаг, моя цель - это то подразделение, где ты живешь, я куплю дом твоих предков и снесу его тоже, хахаха......................................".

"Софокл, скоро ты снова встанешь передо мной на колени и никто не сможет тебя спасти." Сдавливая руку Нин Тао, мобильный телефон загорелся, и кусок его упал на землю из его руки.

На этот раз он действительно двигал злые мысли.

Ученик клана Танг по имени Дин Фэн повернулся и побежал.

Нин Тао подобрал стальную трубу, которая упала на землю, схватил ее в одной руке и перекинул волной своей руки.

Стальная труба свистнула и пролетела мимо стороны Дин Фэна, но он так испугался, что остановился на месте, его ноги дрожали, и он не двигал мышцами.

Он думал, что Нинг Тао предупреждал его, но он не знал, что Нинг Тао на самом деле сбрасывает это со счетов.

Нинг Тао холодно сказал: "Ничего страшного, если ты уйдешь и вернешь сообщение".

Динь Фэн подсознательно кивнул.

"Возвращайтесь и скажите правильным членам семьи клана Тан, чтобы не приходили меня искать, я лично приду на поиски клана Тан, если вы осмелитесь прикоснуться к кому-нибудь из моих близких, чего хочет эта старая черепаха с Небесного Человека Тан, которого он больше никогда в жизни не увидит". Нинг Тао сказал: "Вот так, помни об этом, проваливай".

Динь Фэн рассеял ноги и побежал.

Глаза Нинг Тао переместились к группе ошарашенных саперов и гневно сказали: "Один из вас десять раз ударит себя пощечиной и заблудится, если кто-нибудь не ударит сильнее или меньше, я сломаю его собачьи зубы!".

Сцена слегка застопорилась.

Нинг Тао сделал шаг навстречу бригадиру.

Бригадир только потом отступил и помахал себе рукой, извиняясь: "Я был неправ, я был неправ........".

Звук щёлканья продолжался и продолжался.

Внутри железной двери, Ли Сяоюй хотела сжать дверь, чтобы посмотреть, но она была заблокирована бедрами и ягодицами Су Я, так что она не могла видеть вообще, она любопытно сказала: "Сестра Су Я, кто-то снаружи хлопает?".

У Су Я было тяжелое настроение, и ее голос был немного хриплым: "Да, твой дядя Нин отбивался от плохих парней, и они аплодировали тебе".

Ли Сяоюй также похлопала в ладоши и с радостью сказала: "Да, да, дядя Нин - лучший"!

Сьюя снова сказала: "Мальчики, возвращайтесь и собирайте свои вещи, мы... мы, наверное, выберемся отсюда".

Как она и сказала, те, кто за дверью закончил шлепать, сбежали, один с кровоточащими зубами и покрасневшими щеками.

Ге Мин взглянул на улицу и последовал: "Таози уже прогнал всех этих сносщиков, так почему мы уезжаем отсюда"?

Суя сказал: "Разве ты не видишь? Мужчины сбежали, но инженерная техника осталась. Happy Village продала эту землю, это чужое место и защищено законом, что мы можем сделать? В следующий раз, когда кто-нибудь обязательно придет, чтобы снести его, и полиция тоже придет, ты хочешь, чтобы брат Нинг тоже избил полицию?".

Грэмин молчал.

Нин Тао подошел к железной двери и открыл ее для него, не дожидаясь, пока он дотянется до Су Я.

Глаза Су Я наполнились слезами, и ее эмоции сразу же вышли из-под контроля, когда она задохнулась: "Брат Нин, будем ли мы спать на улице?"

Нин Тао протянула руку и дотронулась до головы, улыбаясь: "Дурак, о чем тут беспокоиться?". Со мной приют "Солнечный свет" не упадет. Разве это не просто участок земли и место для проживания? Я нашел другое место для детей, которое было больше и лучше, чем это, с кондиционерами в каждой комнате".

"Правда?" Сюя смеялась, но опять рвала.

Ли Сяоюй протянула руку, чтобы побрить лицо: "Застенчивая! Застенчивый! Все еще плачет в этом возрасте!"

На этот раз Су Я не давал Ли Сяоюй драки.

Нин Тао сказал: "Давай сначала вернемся, соберем то, что нам нужно, и подождем моих новостей, я сейчас пойду выполняю поручение".

"Хмм!" Су Я вспыхнул смех, с Нин Тао в, она вдруг почувствовала, что ей нечего бояться, и небо падает, и Нин Тао также будет держать за нее.

Нин Тао взял маленькую аптечку, упавшую на землю, открыл её, достал из неё мобильный телефон, который ещё заряжался, активировал его и набрал номер, ожидая, пока человек заговорит, идя в направлении погони за Цин.

"Ты принял решение?" Низкий и хриплый голос Инь Мо Лана исходил из телефона.

"Я могу помочь тебе усовершенствовать Дэна Возвращения Предков, но у меня есть одно условие." Нинг Тао сказал.

"Какие условия?"

"Деревня Зеленых Драконов Горы Большой Чаши, ваша территория, мы встречаемся, чтобы поговорить." Нинг Тао сказал.

"Когда?"

"Сейчас". Нин Тао повесил трубку, глаза холодные.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Отзывы**

Полтора месяца прошло с момента открытия книги 22 февраля, благодаря компании любителей книги. Многие любители книг были со мной в течение многих лет, а вы, ребята, для меня как семья, разговариваете со мной и даете мне советы, что здорово, это судьба. Большинство из нас не знакомы, но через эту книгу мы сидим вместе за чаем и разговариваем, рассказываем истории и говорим о жизни.

Первая из них - это первая из серии новых и захватывающих новинок, которые будут доступны широкой публике.

Слишком много имён, чтобы перечислять, пустая рыба, поклонись здесь, спасибо! Рад, что ты у нас есть!

Сказав все это, я на самом деле хочу сказать вам, что эта книга сегодня попадет на полки, так что, пожалуйста, подпишитесь на ее поддержку. Вновь зарегистрированные библиофилы стоят около 10 центов за главу, а после того, как потратили 30 долларов, это 9 центов за главу. Большинство людей здесь - старые библиофилы, а это всего 9 центов. 9 центов, я буду писать полдня, что на самом деле не так уж и много. Подавляющая часть денег, которые вы тратите, ребята, собирается мной, чтобы поесть, чтобы мои дети могли почитать или еще что-нибудь, так что я всегда считал любителей книг родителями еды и одежды. Вот, спасибо от имени моей семьи!

Новая книга требует подписки, эта история замечательна, сейчас закладывается первый камень на 300 000, в будущем вы увидите другой вид городского бессмертного земледелия. Сверхъестественная Перспектива успешна, и эта книга превзойдет Сверхъестественное. Поддержите меня! Первый заказ, спасибо!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0105 Глава 0105 Яйцеразбиватель**

0105 Глава 0105 Маньяк, разбивающий яйца Тропа кишечника овцы подошла к концу, и на разбросанной каменной стеле были вырезаны три слова "Деревня Большой Чаши", неразборчиво вырезанные. Сотни лет назад на этой горе Цинлун действительно была группа генералов династии Мин, большая миска с мясом и большая миска с вином, никаких исторических записей, и ни один народный художник не передавал из уст в уста, давно уже невозможно было проверить.

"Это Деревня Большого Кубка". Нинг Тао сказал.

Цинь Чжоу выплюнул язык и вздрогнул несколько раз, серьезное выражение на его лице: "Здесь демонический Ци".

"Это значит, что он здесь, давай встретимся с ним". Нин Тао переступил через монолит и пошел в сторону деревни.

"Убить его?" Чейз Цин последовал за Нин Тао.

Нинг Тао пришла ей на ухо: "Посмотрим, что будет потом".

Цинь Чжуй кивнул.

Нин Тао нес маленький сундук с лекарствами в центр деревни. В последний раз я был здесь ночью, и вид был не очень четким. На этот раз был дневной свет, и деревня была более отчетливо видна, повсюду треснувшие стены, черепичные крыши, сорняки во дворе и даже крыша безумно росла, видно, как она пришла в упадок.

"Вспомните те дни, когда кучка хороших мужчин ела мясо в больших мисках, пила вино в больших мисках, обнимала женщин и пела, а дети здесь смеялись и играли". Как будто это было вчера, и я все еще мог видеть это знакомое лицо, как только закрыл глаза и услышал, как они поют". Низким, хриплым голосом из каменных домов, не имеющих крыши, вышел мужчина в черном халате с капюшоном.

Инь Мо Лан был все тем же Инь Мо Ланом, и у него в руке все еще было мороженое Haagen-Dazs.

Не было электричества, не говоря уже о маленьком магазине по продаже холодных напитков, и Нин Тао был искренне любопытен, откуда взялось его мороженое.

Нин Тао и Цин погнались за ним и остановились на поляне напротив каменного дома.

На той пустой земле, где Инь Мо Лан ударил его головой, осталась яма размером с человеческую голову, с трещинами, простирающимися, как паутина, до окружающего каменного пола.

Увидев эту яму, Нинг Тао нашел причину исчезновения кровавого замка, который он нарисовал. Теперь кажется, что пока он задерживается хотя бы на секунду, чтобы забрать Линь Цинь Хуа, Инь Мо Лан последует за ним в Тяньцзиньскую внешнюю клинику.

Ногти Цинь Чжоу спокойно удлинились, а ость зеленого цвета сверкнула.

Глаза Инь Мо Лана также упали на тело Цинь Чжуя, его лицо внезапно потонуло: "Ты действительно привел сюда одного из своих змеиных демонов, ты здесь, чтобы убить меня, или ты здесь, чтобы поговорить о чем-то?".

"Хисс!" Глаза Цинь Чжуя мгновенно стали бирюзовыми, и в них появился яростный свет. Недопустимо, чтобы Инь Мо Лан так разговаривал с Нин Тао.

Инь Мо Лан вышел из каменного дома с одним шагом, пыль пролетела под его ногами, и как будто он ступил в тофу, его ноги были погружены в землю, оставив яму глубоко и глубоко в спине его ног на твердом каменном полу!

Первоначально он был Охранником Золотой Одежды Династии Мин, но сотни лет назад стал мастером кунг-фу.

Атмосфера стала напряженной сразу.

Нин Тао сказал: "Цин Чжоу, убери свои когти".

Острые когти Цинь Чжоу втянуты, но он остался на страже и в боевой готовности.

Инь Мо Лан сделал еще один шаг, этот шаг не оставил никаких следов на земле, что, казалось, было ответом для Чин Чин, чтобы убрать когти змеи.

Нин Тао сказал: "Давайте не будем говорить глупости, неделю назад вы угрожали мне, я чувствую себя очень неуютно в своем сердце, это повлияет на наши следующие переговоры". Как насчет этого, давайте поссоримся и поговорим об этом, хорошо?"

Инь Мо Лан на мгновение замер, и его взгляд вернулся к телу Цинь Чжуя. Ее когти и ее яд оба заставили его чувствовать себя напуганным, но Нин Тао этот противник он не положил в глаза, культивирование доктор только то, что, от медицины в Дао, и он был из боевых искусств в Дао. Если он действительно хотел бороться, он был уверен, что он может сбить Нин Тао на землю одним ударом. Но с добавлением Цинь Чжуй, результат не был бы тем, что он мог бы контролировать, если бы захотел.

Нин Тао увидел в голове Инь Мо Лана и улыбнулся: "Не волнуйся, просто если я буду драться с тобой, Цинь Чжуй не будет драться".

Цинь Чжоу с некоторой обеспокоенностью сказал: "Брат Нин........"

Нин Тао слегка похлопал Цинь Чжуя по плечу: "Не волнуйся, что я тебе говорил по дороге? Со мной все будет в порядке, не лезь в это потом".

Цинь Чжуй кивнул. По дороге сюда она спросила Нинг Тао, почему его намеренно избили, и Нинг Тао уже рассказал ей о том, как он научился брать случайные и кошачьи кулаки. Тем не менее, люди, которые били его раньше были обычные люди, и теперь она столкнулась с боевым демоном, она не могла не беспокоиться в своем сердце.

"Ха-ха-ха!" Инь Мо Лан выпустил громкий смех и сказал: "Ты действительно нахальный парень, ты привёл змеиного демона на мою территорию и всё ещё смеешь меня провоцировать". Хорошо, я дам тебе увидеть, на что я способен, побить тебя и честно дать мне алхимию!"

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Давайте закончим драку, а еще, положите мороженое, жаль драться и бросить его на землю".

БАРК!

Нин Тао только что сказал мороженое, когда Инь Мо Лан бросил мороженое на землю перед ним.

Бросать мороженое в первое слово, которое не подходило, это тоже было в стиле Инь Мо Лана. Первые два раза это происходило, создавалось впечатление, что он держал мороженое не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы бросить.

Нинг Тао пожал плечами, "Детский".

Ноги Инь Мо Лана внезапно переместились, все его тело оторвалось от земли и пролетело на расстояние в несколько метров, поворачивая талию, вращаясь и пинаясь ногами в грудь Нин Тао.

Процесс может показаться сложным, но он заканчивается менее чем через секунду.

У Нин Тао было время и пространство, чтобы уклониться, но он стоял неподвижно и не двигался, наблюдая, как Инь Мо Лан набросился на него, а затем повернулся с ударом.

Бряк!

Правая нога Инь Мо Лана врезалась в грудь Нин Тао, и его тело также взлетело, как змей с ломаной линией, врезавшись в каменную стену рядом с пустой землей.

Ничего себе!

Каменная стена осыпалась, и Нинг Тао упал на землю, пыхтя пылью и утопив его в мгновение ока.

"Фу!" Инь Мо Лан плюнул на землю: "Как ты смеешь бросать мне вызов в этой силе? И ты не мочишься на себя!"

Цин поспешно побежала к осыпающейся каменной стене, но, не дожидаясь, пока она сделает еще два шага, фигура внезапно встала в толще трепещущих волн, а затем остановилась и посмотрела на фигуру врасплох.

Нин Тао вышел из густой пыли, похлопал пылью по телу и в тусклом состоянии сказал: "Инь Мо Лань, ты ничем не лучше этого, приезжай снова!".

Инь Мо Лан выпустил гневный рев и взлетел вверх, руки вытянуты, ястреб борется с зайцем!

Однако Нинг Тао все еще ласкал пыль.

В следующую секунду двойные когти Инь Мо Лана пристегнулись к плечам Нин Тао, а его ноги также растоптали грудь Нин Тао.

В этот момент духовная энергетическая подушка безопасности Нин Тао появилась точечно, обезвредив шестьдесят процентов ударов и передав тридцать процентов ударов, из которых только десять процентов были нанесены ему. И даже если это десять процентов, то это его мышцы и кости и его особые экстрасенсорные способности!

Больно, но так больно...

Бряк!

За Нин Тао вырывается кусок каменной плитки, и шрапнель, как правило, выстреливает во всех направлениях, а на твердом каменном полу появляется больше трещин. Это были все атакующие силы Инь Мо Лана, которые Духовная Чакра Нин Тао перенесла на землю.

"Иди к черту!" Инь Мо Лан был так зол, что "орлиные когти" на плечах Нин Тао были отпущены, а его ноги растоптаны по груди Нин Тао.

Почти в тот же самый момент правый кулак Нин Тао размахнулся и пронзил между ног Инь Мо Лана, ударив четырьмя ударами в одно мгновение!

Оба тела одновременно покинули землю и улетели назад.

Нинг Тао вылетел более чем на дюжину метров, прежде чем упасть на землю.

Инь Мо Лан прилетел на несколько метров назад и не упал, но когда его ноги приземлились, он подсознательно котировался, одна рука также прикрыла положение между его ног, рот слегка треснул, а хмурый нахмурился.

Яйцеклетка болит, всегда боль, которую мужчина не может вынести. Это было правдой даже для такого боевого демона, как он.

Нин Тао снова встал с земли, сила "Кошкиного кулака" была мала, но победа была достаточно быстрой. Четыре удара только что, если бы они были на груди Инь Мурана или на маленьком животе, не повлияли бы на Инь Мурана, но если бы они были на яйцах Инь Мурана, это было бы совсем другое дело.

Нин Тао медленно поднял правую руку, его правая рука была слегка прижата, указательный палец прощупывался, а затем зацепился: "Опять".

"Иди к черту!" Инь Мо Лан выпустил рев и спринтерской в два шага, расстояние в семь или восемь метров был мгновенно брошен позади него, затем он прыгнул вверх и весь человек пушки в Нин Тао. В момент, когда его тело было выброшено, его левый и правый кулаки были запущены одновременно, и со звуком разрыва через пустоту, громовые удары зазвонили в грудь Нин Тао.

В то же время Нинг Тао снова ударил четырьмя ударами.

Бряк!

Тело Нинг Тао снова взлетело с земли.

Инь Мо Лан также прикрыл его левый глаз.

Бах!

Нинг Тао разбился о землю громкой аварией, а потом снова встал.

Инь Мо Лан также отпустил руку, которая закрывала его левый глаз, но в левом глазу появился зеленовато-черный круг. Он дважды ударил Нин Тао, а Нин Тао четыре раза, и все эти четыре удара попали ему в левый глаз.

Однако Нинг Тао был также слегка травмирован, и из угла его рта пролились следы крови. Но он даже не потрудился потереть его, небольшая внутренняя травма, его особая духовная сила будет вскоре позаботиться. Он снова поднял правую руку и вытянул указательный палец, чтобы зацепить его, "Разве ты не смотришь свысока на доктора? Опять".

"Рев!" Инь Мо Лан снова набросился.

Тела двух мужчин спутались.

Он очень хороший боец, но не способен дать отпор. Тем не менее, для Нин Тао, это было то, что он хотел, и Инь Мо Лан напал на него, как сумасшедший, тем самым согласившись предложить ему практику "все", что он хотел. Когда Инь Мо Лан ударил его, эффект был лучше, чем в десятки раз, когда рабочие избивали его раньше. Чем сильнее атаковал Инь Мо Лань, тем плавнее и сильнее бежала его Чакра Духовной Силы - сотня усовершенствований в стали!

Тем не менее, он не брал его все время, и когда у него был шанс, он дал Инь Мо Лан несколько ударов, ударив по ключу между глазами и ногами. Когтевой кулак кошки имеет мало силы, но он может атаковать основные пункты с хорошим результатом.

Через несколько минут...

Инь Мо Лан внезапно прыгнул назад и приземлился в нескольких метрах. В это время он уже не был таким навязчивым, как сейчас, его глаза были черными, а ноги крепко сжимались. В его случае, боюсь, даже он не смог вспомнить, сколько ударов нанес Чу Нингтао ему в глаз и в ту область внизу. Если мы будем продолжать так драться, мы, вероятно, не ослепнем, но мы не знаем, разобьются ли яйца.

Рот Нин Тао был весь в крови, его одежда и брюки были избиты до полусмерти, и он выглядел так, как будто его сильно избили, но его сущность была явно намного лучше, чем у Инь Мо Лана.

Нин Тао в обморок сказал: "Инь Мо Лан, ты всё ещё хочешь вести себя как какой-то высокий мужчина передо мной? Я даже могу поиграть с тобой, если хочешь".

Инь Мо Лан просканировал его руку, и одним движением из каменного дома за ним внезапно вышитое весеннее лезвие в оболочке вылетело. Этот бой вниз, он уже знал, слабость Нин Тао, удар тупым предметом не может повредить корень Нин Тао, но острый урон от оружия Нин Тао не может защитить!

"Хисс!" Цинь Чжоу вдруг зажег свои змеиные когти, его глаза были яростными, а верхняя часть тела наклонилась вперед, как будто он собирался драться с Инь Мо Ланом.

Нин Тао протянул руку в свой гнилой карман брюк и вытащил из него маленький рукав из оленьей кожи, затем вытащил из рукава еще одну голубую небесную иглу, его голос тоже замерз, "Инь Мо Лань", как только ты нарисуешь свой меч, тогда мы действительно станем врагами. Давай пока не будем говорить о том, сможешь ли ты победить Грин Чейза или нет. И я скажу тебе, пока тебя бьют моей Небесной Иголочной Злой Болезнью, ты должен умереть здесь сегодня!"

PS: Сегодняшнее новейшее дополнение к полкам, план на 6-7 больше, на данный момент отправить четыре главы, могут писать в течение дня, чтобы обновить как можно больше. Прошлой ночью не спал до 16:00, было тяжело, пожалуйста, поддержите мой абонемент, те из вас, у кого есть месячный абонемент, пожалуйста, проголосуйте, спасибо!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0106 Кровная клятва.**

Глава 0106 Кровь Поклянитесь, что рука Инь Мо Лана покоится на рукоятке этого вышитого весеннего меча.

"Хисс!" Черный Ци обернулся вокруг тела Цинь Чжуя.

Спина руки Нинг Тао также выпукла, и особая духовная сила была излита в Небесную иглу. Вышитое весеннее лезвие в руке Инь Мо Лана могло угрожать ему, но пока Цинь Чжуй был запутан в Инь Мо Лане, ему нужно было только дать Инь Мо Лану время, чтобы он заболел и быстро сократил боевую мощь Инь Мо Лана, и в то время только Цинь Чжуй мог убрать Инь Мо Лана, не говоря уже о том, что он был его помощником.

Инь Мо Лан внезапно отпустил руку, которая держала рукоятку ножа.

Нин Тао сказал: "Цин Чжоу, убери свои когти".

Цинь Чжоу снова убрала свои змеиные когти, как будто рождение и рост острых когтей Росомахи был для нее естественным, как дыхание. На самом деле, это было благодаря исцелению Нин Тао своей демонической кости, без этой демонской кости она бы не смогла этого сделать.

Инь Мо Лан открыла свой рот и сказала: "Так как у тебя есть возможность защитить себя и ты нашла Змеиного Демона, чтобы помочь тебе, тебе совсем не нужно бояться моей угрозы, зачем ты здесь?".

Нинг Тао сказал: "Сотрудничество".

"Разве ты не хотел дать мне алхимию? Почему ты опять вспоминаешь о работе со мной?"

Нинг Тао сказал: "Я сказал, что перед тем, как прийти, я могу дать тебе алхимию, но у меня есть одно условие".

"Какие условия?" Инь Мо Лан сказал ориентировочно.

Нин Тао сказал: "Помоги мне разобраться с кланом Тан, я хочу несколько жизней семьи Тан".

Инь Мо Лан холодно ворчал: "Я сказал, как ты взял на себя инициативу прийти ко мне, оказалось, что ты связался с семьёй Тан". Я слышал небольшую новость о том, что семья Тан потеряла что-то важное, это может быть связано с тобой?"

"Когда мы с Цин гнались за кланом Тан и случайно попали в так называемую запретную землю клана Тан, я нашел кусок духовной земли из запретной земли вместе со штаммом духовной долины и взял его. Изначально это было врожденной вещью, которую не заслужил безнравственный Небесный Человек Тан". Нинг Тао дал краткое описание и ничего не скрывал.

"Долина Духа в твоих руках?" Глаза Инь Мо Лана выпустили возбужденное сияние, когда они шли.

В первый раз, когда я увидел его, он сказал: "Я не видел вашу формулу, я не знаю, если Линггу является одним из духовных материалов, если это так, я могу вытащить его немного, то шансы на успех в уточнении Древний Поиск Дан будет гораздо выше".

Инь Мо Лан минуту молчал, прежде чем сказал: "Формулы Дан, которые я дал Линь Цинхуа и Лян Кемингу, являются неполными, на самом деле, формулы Дан, которые у меня в руках, также являются неполными..." Он последовал словам: "Тем не менее, в моих формулах Дан, это действительно важный материал для духа, только жаль, что я потратил десятилетия, не найдя его".

Нин Тао на мгновение нахмурился: "У тебя даже нет полной формулы в руках, зачем еще ты уточняешь, что Предк ищет Дэна?".

Инь Мо Лан сказал: "Если у меня есть полная формула дана, зачем мне искушать Линь Цинхуа? Почему я должен заставлять тебя делать эликсир для меня? Ты не единственный в этом мире, кто может делать алхимию. Я имею в виду, я думаю, что ты снова очень талантлив в этой области, и очень вероятно, что ты сможешь усовершенствовать эликсир, который близок к истинному Дэну Ищущему Предков".

"Если ты пообещаешь помочь мне разобраться с Сектой Танга, а потом отдашь мне Дэн Фанга, я готов попробовать." Нинг Тао сказал.

Инь Мо Лан сказал: "Я думаю, что вы не слушали мои слова ясно, я сказал, что это возможно, а не абсолютное, и вы не можете гарантировать, что вы можете усовершенствовать эликсир, который близок к истинному Поиск предков Дан, но вы пришли, чтобы обмануть меня, чтобы дать вам как пушечное мясо. Против семьи Танг? Это была древняя секта с сотнями летней историей и множеством учеников. Властелин семьи Тан Сочэн на поверхности Мин Лян, естественно, ничего, но старый предок семьи Тан, Тан Тяньрэнь, не свет, чтобы спасти нефть, что выращивание Тан Тяньрэнь выше моих, я даже не могу победить его, так почему я должен идти в опасность для надежды?".

Нин Тао сказал: "Конечно, ты не можешь убить его в одиночку, но со мной, плюс Цинь Чжоу, мы втроем можем убить его".

Инь Мо Лан молчал, не делая заявления, его разум явно колебался.

Нин Тао добавил: "Если люди теряют надежду, в чем разница между этим и соленой рыбой? Если бы у вас были средства, чтобы сделать зелье для поиска предков, вы бы сделали его уже давно, так зачем ждать до сегодняшнего дня, чтобы попробовать современные технологические фармацевтические методы? Я уверен, что даже через несколько сотен лет ты все равно не сможешь его усовершенствовать".

У Инь Мо Лана губы шевельнулись, но слов не прозвучало, и он явно все еще колебался.

"Сотрудничать или нет, это зависит от тебя". Дайте мне ответ, прежде чем я пройду мимо монолита на въезде в деревню, после этой деревни магазина больше не будет". Нин Тао повернулся, чтобы уйти, и снова сказал: "Цин Чейз, пошли".

Цинь Чжуй подарил Инь Мо Лань зловещий взгляд, затем развернулся и последовал за Нин Тао к входу в деревню.

Эта битва оставила и без того ветхую деревню еще более ветхой, в которой рухнули несколько старых домов, а плитки и кирпичи династии Мин были разбросаны по всему городу, причем немало из них разлетелось на куски. Эти кирпичи и плитки были артефактами, но в глазах Нин Тао и Цин Чжуй они были ничем.

Вход в деревню приближался.

Инь Мо Лан посмотрел на спину Нин Тао и Цинь Чжоу и попытался несколько раз позвать Нин Тао, но в конце концов снова закрыл рот. Прибытие Нин Тао на этот раз принесло не только надежду, но и могущественного врага. Это была сложная форма сотрудничества, и как только он открыл свой рот, клан Тан, который веками молчал, стал его врагом. Такое решение действительно не может быть принято легкомысленно.

По дороге Цинь Чжоу потянул за рукав Нин Тао: "Брат Нин, как ты думаешь, этот парень согласится?"

Нинг Тао улыбнулся, ''Не знаю, не важно, согласен ли он. На этот раз я привел тебя сюда, и боролся с ним, и моей целью было показать ему, что я не был чем-то, чему он мог бы угрожать, если бы захотел, и что я собирался отсечь идею, что он угрожал мне, и теперь эта цель была вроде как достигнута".

Цинь Чжуй кивнул: "Я вижу".

Монолит прибыл.

Нин Тао даже не колебался ни на минуту, сделав шаг и подготовившись к прогулке.

За этой деревней такого магазина не будет.

Как раз в это время голос Инь Мо Лана внезапно прозвучал сзади: "Подожди"!

Нин Тао поставил свою уже поднятую ногу и повернулся, чтобы посмотреть на Инь Мо Лана, но ничего не сказал.

Инь Мо Лан сказал: "Ты прав, если у человека нет надежды, какая разница между этим и соленой рыбой? Я обещаю тебе, мы работаем вместе."

Нинг Тао улыбнулся: "Хорошо, что отныне мы союзники". Твоё дело - моё дело, а моё враг - твой враг".

Кланк!

Инь Мо Лань нарисовал свое лезвие Сюй Чунь, которое было заснеженным и полным водных волн кузнечным узором, с ледяной аурой. Только эфес был слегка изношен и показал признаки эрозии возраста.

"Хисс!" Змеиные когти Цин Чейсинга снова всплыли, зеленая ость сияла, тоже холодно.

Однако, когда он увидел, что Инь Мо Лан держит в руке лезвие, а затем слегка прокачал его, из ладони левой руки вылилась струя крови, капавшая на землю.

Одним броском правой руки Инь Мо Лана пьющий кровь меч Сичунь перелетел и одним щелчком мыши приземлился на землю перед Нин Тао. Хотя земля здесь не была каменной плитой, тротуар был твердым, как камень, но вышивальный нож был как будто заколот в тофу, и он был почти на фут в глубину!

Очевидно, что это был не обычный меч, а меч мира культивирования, очищенный тайными методами, и заточка железа, как глины, не вызывала беспокойства.

"Прими кровную клятву". Инь Мо Лан прижал свою чертову левую руку к рту и вытер её.

Не задумываясь, Нин Тао протянул руку, схватил рукоятку вышитого Весеннего лезвия и потянул его вверх, также удерживая левой рукой лезвие.

Лицо Цинь Чжуй показало выражение сердечной боли: "Будь нежен, просто вырежь маленькую щель". На самом деле, в сердце у нее было еще одно предложение, которое она сдерживала, говоря: "Не будь таким же глупым, как он, и нарисуй большую косую черту одним махом".

Нин Тао также щелкнул вышитым весенним лезвием, и из его ладони появилось ощущение жжения - струя свежей крови капала с его пальцев на землю. Он отпустил вышитый весенний клинок, а также прижал свою окровавленную левую руку к губам и вытер: "Поклянись кровью, как альянс".

Потом он помахал рукой и отбросил вышитое весеннее лезвие.

Вышитое кровью весеннее лезвие несколько раз падало в воздухе, затем кудахтало о землю, не приземляясь на землю так лихо, как это только что произошло. Он хотел это сделать, но то, как он это сделал, было слишком лестно.

Инь Мо Лан вытянул ногу и одним движением кирки вышитое весеннее лезвие, лежавшее на земле, подпрыгнуло вверх и защелкнулось обратно в ножны лезвия. Он сделал большой шаг навстречу Нин Тао, его кровавая левая рука протянулась рано.

Нин Тао также пошёл в сторону Инь Мо Лана, а затем зажал свою окровавленную левую руку левой рукой Инь Мо Лана. Вдруг он почувствовал, что должен отрезать правую руку, а левая рука была очень неудобной.

"Ты поможешь мне усовершенствовать Дэна "Поиск предков"." Инь Муран сказал.

Нин Тао сказал: "Мы с тобой вместе разберемся с сектой Тан".

Это как древний ритуал.

Цинь Чжуй покачал головой и тихим голосом скандировал: "Какая эпоха, до сих пор играя в эту игру, мир человека такой детский".

"Пойдем со мной, пойдем ко мне домой и поговорим". Инь Мо Лан отпустил руку Нин Тао, а потом с удивлением обнаружил, что пока его рана еще кровоточила, рана Нин Тао остановила кровотечение.

Нин Тао вытер руки о разорванные штаны на теле и сказал: "Цинь Чжоу, пойдём вместе".

"Хмм." Цин погнался за ним в ответ.

Инь Мо Лан повернулся и направился к каменному дому без крыши.

Цинь Чжоу последовал за Нин Тао маленькими сломанными шажками и сказал маленьким голосом: "Брат Нин, дай мне свою руку".

Нин Тао на мгновение замерз, "Зачем?"

Цинь Чжоу сказал: "Я буду высасывать кровь из тебя, жаль тратить ее впустую".

Нинг Тао, ".........."

Не дожидаясь согласия Нин Тао, она уже схватила левую руку Нин Тао, и как только она ее подняла, кровавые пальцы исчезли в ее губах.

Пришло жуткое ощущение, и Нинг Тао не мог удержаться от храпа. Потом второе остроумие, третье остроумие.............

Инь Мо Лан оглянулся назад, после чего на его лице было написано "так".

Нин Тао подернул руку, в результате чего язык Цин Чейсинга проглотил, а Frog Predator обычно доставал каплю крови, прилипшую к его среднему пальцу.

Цинь Чжоу облизывал его губы с видом опьянения: "Брат Нин, твоя кровь так вкусно пахнет".

Нинг Тао был безмолвным.

Внутри развалин Инь Мо Лан остановился под каменной стеной, затем протянул руку и нажал на каменную глыбу.

ЩЕЛЧОК................

Земля дрожала, каменная глыба внезапно отступила влево и вправо, и каменная лестница, идущая вниз, была внезапно обнажена.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0107 глава амезука**

0107 ГЛАВА 0107 AIZUKA Следуйте по каменной лестнице вниз, и Yomo достигает дна примерно через тридцать шагов, за которым следует горизонтальный каменный туннель. По обеим сторонам канала на каменных стенах зажигались керосиновые лампы, а вперёд протягивалась гороховидная масса света, канал посыпался тусклым светом.

Пройдя вперёд около двухсот шагов, она дошла до конца туннеля, и там была большая каменная дверь в придворном стиле, на правой двери было вырезано слово "Минг", а на левой - слово "гробница".

Нин Тао сказал: "Акацука"? Может это могила?"

Инь Мо Лан кивнул.

"Чья могила?" Нинг Тао спрашивал.

Голос Инь Мо Лана был слегка тяжелым, "Да Мин". После паузы он добавил: "Когда-то это было основанием для анти-Цинга и восстановления династии Мин, но в конце концов это не удалось". Внутри - оружие, доспехи и останки дочери принца Чжу, Чжу Хонъюя".

В сердце Нинг Тао сразу возникло невыразимое чувство. Он всегда был хорошим историком и обладает некоторыми знаниями о событиях конца династии Мин. Инь Мо Лань сказал, что принц Чжу Сан - пятый сын позднего императора династии Мин Чунчжэня, первоначально названного Чжу Цихуань. Единственный, кто остался в живых, это Чжу Цихуань, которого взял к себе Ван по фамилии и сменил имя на Ван Туюань, который прожил до семидесяти лет, прежде чем его обнаружили при дворе Цин, и все его родственники были убиты. У него была дочь по имени Чжу Хунъюй, и в фольклоре также сказано, что у нее была любовная связь с Ёнчжэном. Есть также история о том, что она была дочерью Ян Цилуна, праведной праведницы, выступающей против Цин и анти-Минга, которая позже повесилась перед могилой настоящего принца Чжу Сан. Это легендарные сказки из народной дикой истории, которые сейчас вне досягаемости. Но, к моему удивлению, останки легендарного Чжу Хонъюя были на самом деле здесь.

Инь Мо Лан открыл каменную дверь.

За каменной дверью находится естественная пещера, по крайней мере, площадь передней площади, с большим и малым количеством вил в стене, внутри которой темно и не освещено, поэтому трудно увидеть, что находится внутри. На вершине головы пещерного купола висела большая и малая, тысяча странных каменных сталактитов. Тикающий звук эхом прозвучал в безмолвном пространстве.

В центре пещеры находился весенний бассейн, который булькал холодным воздухом. В этой пещере также было прохладно из-за ее присутствия, а температура была почти нулевая.

Этот холодный весенний бассейн явно не был обычным горным источником.

Нин Тао вдруг вспомнил, что когда он впервые приехал в деревню Да Боул, местоположение духовной земли, которое он обнаружил во время поиска земли, находилось под землей. Он двинулся в своем сердце и спокойно разбудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, и в результате, он увидел, что холодный воздух, выходящий из холодной весны перемежался с аурой.

Инь Мо Лань сказал: "Останки Чжу Хонъюй находятся в этом весеннем бассейне, я не буду скрывать это от вас, под этой весной есть духовная земля, эта весна также является естественным духом холодной весны, и останки девочки Хонъюй хранились в ней в течение сотен лет без разрушения".

"Могу я пойти посмотреть?" Нин Тао больше не мог сдерживать свое любопытство, останки женщины да Мин были сохранены и по сей день, если бы это всплыло наружу, то это определенно были бы новости, которые бы взбудоражили мир!

Инь Мо Лан сказал: "Конечно, пойдем со мной".

Нин Тао и Цинь Чжоу последовали за Инь Мо Ланом в сторону Бассейна Холодной Весны, а Чжоу Юлинь с повёрнутыми ногами упал на колени. Нин Тао на мгновение замерз, и хотя он не встал на колени, он также дал глубокий поклон. Подобно тому, как он наклонялся, его глаза сместились к холодной и густой Весне Холодного Духа, в результате чего кожа его спины онемела в значительной степени.

Чистый, бездонный бассейн был пропитан человеческой мозговой тканью, жалким белым глазом и черепом размером с ладонь. Эти жалкие белые глаза, казалось, смотрели на людей на берегу тоже, как будто они повернутся в любой момент, как жутко!

В воображении Нин Тао, должна быть красивая женщина, лежащая в весеннем бассейне, хотя и мертвая, но через ауру духовной земли и холодный эффект весеннего замораживания, тело не распадается, но не ожидал, чтобы впитаться в весенний бассейн на самом деле такая "ролевая красота".

Очевидно, что Цинь Чжуй тоже была отвратительна, и она просто отворачивалась, избегая даже поклониться.

Нин Тао сдерживал чувство тошноты, когда его глаза отходили от тканей мозга Чу Хонъю, а затем он увидел кусок духовной земли на дне весеннего бассейна, неправильной формы и почти вполовину меньше духовной земли, которую он получил от маленького острова в реке. Но даже этот маленький кусочек духовной земли был привлекательным культивационным ресурсом. В этом аура-бедном мире этот маленький кусочек духовной почвы, несомненно, стоил культиватору горшка воды в пустыне.

Оглянувшись на духовную землю, Нин Тао тоже отступил с вежливым словом на устах: "Леди Красная Нефритовая, простите, что прерываю, упокоитесь с миром".

Он переместил глаза, чтобы посмотреть в другом месте, и он увидел некоторые большие деревянные сундуки, содержащие доспехи, и десятки стеллажей с оружием, содержащие мечи, мечи, луки и другое оружие. Однако хорошо сохранившееся оружие и доспехи не избежали разрушительных последствий времени, и одно за другим оружие было ржавым, луковые струны были сломаны, а доспехи были настолько гнилыми, что их нельзя было использовать.

Он также увидел в углу бумажную коробку со словами "мороженое", где была разгадана тайна, откуда взялось мороженое.

Внезапно Инь Мо Лан добрался до весеннего бассейна и выловил череп размером с ладонь.

Сердцу Нин Тао было любопытно, почему Инь Мо Лан выловил этот череп, но не спросил.

Инь Мо Лан, однако, протянул череп Нин Тао и сказал: "Рецепт "Поиск предков" Дэн находится на верхней части этого черепа, посмотрите".

У Нин Тао было неприятное ощущение в сердце, но он все равно протянул руку и взял кусок черепа. Когда череп вошёл в его руку, на него вдруг обрушилось ощущение ледяного холода, но именно поэтому в нём пропиталась Весна Холодного Духа, это был всего лишь обычный кусок черепа.

На передней части черепа ничего не было, и Нинг Тао перевернул его.

На оборотной стороне черепа есть маленькая голубая надпись: "Все вещи имеют корни, и вы можете получить путь, искать свои корни и спрашивать предков". На небе и на земле есть духи, и те, кто очищают духовные пути, могут быть бессмертны. Корни рождаются в почве, а древнее зелье основано на духовной почве, с 50 юанями женьшеня на тысячу лет, 60 юанями на сто лет мертвых костей, и 12 корнями белых волос на девственницу.........

Общее количество лекарственных и духовных трав на черепе составило двадцать семь, но не все.

Нин Тао был поражен и растерян в своем сердце, как он тайно сказал: "Все вещи имеют корни, и вы можете получить путь, искать свои корни и спрашивать своих предков". Под этим утверждением можно понимать то, что все взаимосвязано, что какая-то конкретная информация передается во всем, и что в ней сокрыта тайна происхождения всего. С научной точки зрения, то есть в генетической цепочке скрыты важные секреты, даже секреты происхождения человека и других видов, и раскрытие этих секретов приведет к просветлению. На небе и на земле есть духи, и те, кто очищают духовные пути, могут быть бессмертны.

Это мысли, вызванные куском черепа.

"Старый брат Нинг, ты помнишь?" Инь Муран спрашивал. Приняв кровную клятву как союз, его название для Нинг Тао также изменилось.

Нин Тао собрал свои мысли: "Старейшина Инь, их так много, боюсь, я буду скучать по ним, я хочу их скопировать, это нормально?"

"Да". Инь Муран сказал.

Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами, достал ручку и обычную палочку с рецептами, а затем стал выписывать содержимое черепа.

"Я дал Линь Цинхуа половину содержания формул Дан, и он сам сделал некоторые дополнения с биологической точки зрения, некоторые прорывы, но все же слишком далеко от моих ожиданий". Инь Муран сказал.

Нин Тао случайно спросил: "Сколько содержания в формуле дана, которую ты дал Лян Кемингу?".

Инь Мо Лан сказал: "Это все еще половина, просто я заменил некоторые душистые травы и лекарства. Лян Кеминг имел исследовательскую базу, оставленную Линь Цинхуа, и его отправная точка была выше, чем у Линь Цинхуа. Он также блестящий ученый в области биологии, но что у него получится, я не знаю".

После того, как Нин Тао закончил транскрипцию, он вернул череп Инь Мо Лану.

Инь Мо Лан держал череп в обеих руках и аккуратно поместил его обратно в источник Холодного Духа.

Нинг Тао осторожно сказал: "Как это все, что осталось от Красной Нефритовой девушки?"

Инь Мо Лан стоял на коленях и трижды косовался, прежде чем встать, чтобы поговорить с Нин Тао: "В книгах по истории говорится, что она повесилась до смерти, но это неправда, она была.......".

"Кто она?" Нинг Тао спросил о нем.

Однако Инь Мо Лан больше не говорил: "Естественно, я скажу тебе после того, как ты усовершенствуешь Древний Поиск Дана".

Нинг Тао сказал: "Все в порядке, ты можешь поговорить со мной после того, как я доработаю его". Теперь, я хочу узнать о Секте Танг у тебя, это всегда нормально?"

Инь Мо Лан сказал: "Конечно, нет никаких проблем, но вы должны быть умственно подготовлены, потому что то, с чем вы имеете дело, на самом деле не древняя секта Цзянху, а огромная группа по интересам". В клане Тан есть люди, которые пошли в политику и стали офицерами, есть люди, которые пошли в армию и стали офицерами, есть люди, которые пошли в бизнес и основали компании, семья, накопленная за сотни лет, вы можете себе представить, что это за группа по интересам"?

Нинг Тао улыбнулся безразлично, ему было все равно.

Инь Мо, похоже, прочитал мысли Нин Тао: "Хорошо, я дам тебе немного сухих вещей". У Тангменов есть тайное старое логово на горе Даба, которое можно интерпретировать как родовой дом Тангменов. В настоящее время штаб-квартира Тангской секты находится в Горном городе, высокотехнологичной зоне Цзянбэй, Тангской группе и особняке Дингтиан".

"Это действительно ценная информация, спасибо, Сэнпай Инь." Нин Тао сказал: "Также я хотел бы попросить старейшину Инь оказать мне услугу".

"Что ты хочешь, чтобы я сделал?"

"Помогите мне найти парня по имени Хуай Ке Бин, он в Маунтин Сити, он сын Тан Хуай Ю".

"Сын Тан Хуайю, это племянник Тан Сочэна". Ладно, без проблем, дайте мне два дня, и я обязательно его найду". После паузы Инь Мо Лан добавил: "А после того, как ты его найдешь?"

Нинг Тао слабо улыбнулся, "Просто скажи мне, я сделаю все остальное. Мне просто нужно, чтобы ты помог мне с кулаком, когда я буду драться с тем стариком из "Tang Heavenly Man"."

"Тогда он должен умереть; не может быть никаких последствий." Мерцание холода вспыхнуло в глазах Инь Мо Лана.

Из угла рта Нинг Тао появилась холодная улыбка: "Подстригите траву до корня".

"Вы, ребята, возвращайтесь и ждите моих новостей, и, кстати, храните здесь секрет." Инь Муран сказал.

Нин Тао кивнул головой, а потом увел Цин прочь.

По пути Нинг Тао не мог не думать о жалкой белой мозговой ткани, жалких белых глазах и куске черепа.....

Может ли наследственный поисковый Дэн действительно найти свои корни и подняться к бессмертию?

Разве это не немного загадочно?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0108 ГЛАВА 0108 Горный дождь идет**

Глава 0108 Дождь идет. Рамбл!

Забор приюта "Солнечный свет" был снесен вилочным погрузчиком, а надутая толстая пыль смешалась с черным дымом от вилочного погрузчика, создавая удручающее ощущение.

Сюя стояла во дворе с большой группой детей, со слезами на глазах, а дети, стоявшие позади нее, все сдувались и слезливо смотрели друг на друга, так жалко. Однако ничье сердце не было наполнено сочувствием к Суе и детским слезам, а то, что нужно толкнуть, все равно было толкнуто.

Джермейн упаковала лекарства из второй клиники и отнесла их в свою машину. Его сердце тоже было тяжелым, только он был мужчиной, и у людей есть слезы, которые не слегка проливаются.

"Тогда кто, ты выводишь детей, не стой во дворе, и кто виноват в том, что причиняет боль людям?" Деревенские кадры из счастливой деревни воскликнули.

Сюя больше не могла сдерживать свои эмоции, и на ее глаза пришли две слезы.

Ли Сяоюй внезапно наклонился вниз и взял маленький камень с земли и бросил его в вилочный погрузчик: "Бей и умойся"! Крестить тебя! Вууууу.........."

Су Я взяла Ли Сяоюй за руку, ее голос немного задохнулся: "Дети, пойдемте со мной, мы выйдем и подождем дядю Нинга, здесь опасно".

Дети последовали за Суей из двора и стояли на обочине дороги, один за другим, с недоумением наблюдая за тем, как домохозяин направляется к жилому дому приюта. Это дом, на который они пришли положиться, и есть много хороших воспоминаний, но все это вот-вот будет разрушено.

Механическая рука сносной машины уже была поднята высоко и собиралась снести здание.

Ге Мин вдруг вспомнил что-то, быстро подошел к машине для сноса домов и помахал рукой, когда кричал: "Хозяин, подождите, детские одеяла еще не вышли".

Водитель домоседа закричал: "Держись подальше! Иначе кирпич упадет и убьет тебя!"

Механическая рука отбойной машины поднялась на крышу жилого дома, а дрель на руке разбилась о крышу, а затем спустилась вниз. С помощью громкой стрелы обвалился кусок крыши здания, который уже был старым и обветшалым.

Ге Мин уклонился и закричал: "Нет смысла иметь сына. Будьте осторожны в том, что видите!"

Водитель не слышал.

Проезжал и останавливался перед Суей и детьми под холостым взглядом Maserati MC.

Дверь машины открылась, и Линь Цинъю вышла из такси, и первое, что она сказала, было: "Где А Тао? Где Атао?

Су Я подняла руку и вытерла слезы в углу глаз: "Брата Нинга здесь нет, зачем ты его ищешь?"

Линь Цинь Юй сказал: "Я здесь, чтобы помочь, я нашел вам новое место, ребята".

В это время подбежал Ге Мин и издалека поприветствовал его: "Госпожа Лин, вы здесь, я - Ге Мин, который звонил вам, хороший приятель Тао Цзы, мы встречались однажды".

Линь Цинъю подвинула глаза, и когда Гэ Мин подбежала ближе, она спросила: "Где Атао?".

Линь Цинъюй нахмурился: "Я тоже не знаю, куда он делся, он действительно заставляет людей волноваться, забудь, я пойду спрошу о ситуации".

Граймин сказал: "Бесполезно туда ходить, это просто какие-то неразумные звери, которые не разговаривают с людьми".

"Пойду спрошу". Линь Цинъюй подошла к тому месту, где находились несколько полицейских и деревенских кадров.

Результат был таким же, как и то, что сказал Ге Мин, Линь Цинъюй пошла спросить о ситуации, а другая сторона отнеслась к ней с любовью, а женский директор "Счастливой деревни" даже сказал, что она любопытная.

Линь Цинъюй был беспомощен вернуться, когда Гарвардский внедорожник подъехал и остановился позади машины Линь Цинъюя. Дверь машины открылась, и Нинг Тао вышел из машины. Гарвардский внедорожник повернул и уехал, это был капотный автомобиль, который звонил Нин Тао.

"Атао!" Линь Цинъюй поприветствовала их, улыбка на ее лице.

Нин Тао отреагировал несколько неожиданно: "Цин Ю, зачем ты здесь?"

Линь Цинъюй сказал: "Это Гэ Мин позвонил мне, я позвонил тебе однажды после того, как понял ситуацию, но не смог дозвониться, поэтому я взял на себя задачу найти место и специально приехал, чтобы забрать детей. Кстати, я также связался с автобусом, который скоро приедет".

Нинг Тао понял. Он, вероятно, был в "Гробнице Минг" в глубине горы Зеленого Дракона, когда она позвонила, но его мобильный телефон не имел сигнала. Он не просил ее, но даже когда Джи Мин позвонила, она поспешила на помощь. Его сердце было тронуто и согрето.

"Спасибо". Нинг Тао сказал с улыбкой.

Линь Цинъю улыбнулась Нин Тао: "Что ты со мной делаешь?"

Рядом с ним Ли Сяоюй натянул штаны Су Я.

Су Я посмотрела вниз на Ли Сяоюй, "Зачем"?

Ли Сяоюй вздохнул: "Если ты не сделаешь что-нибудь, чтобы это исправить, у тебя не будет шансов".

Су Я только что ослепила Ли Сяоюй, но не дралась с ней. Ей нравился Нинг Тао, это был ее секрет, и она была готова хранить этот секрет внутри.

Нин Тао поболтал с Линь Цинъю на несколько минут, болтая, как его глаза и нос вошли в состояние глядя и нюхая, а затем наблюдая за людьми, присутствующими. Он быстро получил результат, что здесь нет людей из клана Танг. Не знаю почему, но он всегда чувствовал, что на него откуда-то смотрят глаза, и это ощущение было таким же сильным, как и его спина.

Это Тан Тянь Мань?

Но даже если бы Танг Тяньрен смотрел в какой-нибудь мрачный уголок, он бы не появился в таком случае.

Нин Тао отказался от своего взгляда, размышляя об этой возможности в своем сознании, а также о мотивах и возможных планах Тан Тяньреня.

Автобус, который арендовал Линь Цинъю, не занял много времени, и там были некоторые сотрудники из Lantu Biotechnology, которые помогали перевозить багаж. Дети были почти распакованы, в основном это были вторые аптечки клиники. После этого дети сели в автобус, и автобус начал выходить.

Нин Тао сел в машину Лин Цинъю и зашёл на заднем сиденье автобуса.

Maserati MC наполнена ароматом Лин Цин-Ю, ароматом.

"Киёсу". Нин Тао больше не думал о Тан Тяньрен, он спросил: "Какое место ты ищешь?".

Линь Цинъюй сказал: "Конечно, это не может быть школа, это в здании, в котором вы были, верхний этаж пуст и может быть использован для детей на некоторое время". Сначала я позабочусь о неотложных проблемах, а когда они устроятся, я придумаю постоянное место, куда дети смогут поехать".

Нинг Тао сказал: "Ты сделал достаточно, оставь остальное мне".

Линь Цинъюй слегка изогнула угол своего рта: "Посмотри на себя, опять вежливо со мной обращаешься"?

Нин Тао улыбнулся и сменил тему: "Кстати, мне очень жаль, что так вышло в тот день, я вдруг ушел по срочному делу и не поздоровался с тобой, ты, наверное, долго ждал, да?".

Линь Цинъюй засмеялась: "Я забыла об этом, все в порядке, все в порядке, я знаю, что ты занята". Как мужчина, это нормально, быть ориентированным на карьеру и эмоционально небрежным, я могу это понять".

"Хорошо, что ты понимаешь". Нин Тао сказал, что он, казалось бы, чувствовал себя немного неуместно, как только слова закончились, и он хотел изменить свои слова, но не знал, что сказать, и был мгновенно смущен.

Улыбка на углу рта Линь Цинь Юя была еще слаще.

Дорога была ровной и не было никаких пробок. Полчаса спустя автобус и Maserati MC Цин-Ю Лин прибыли в офисное здание Lantu Biotechnology.

Как только она вышла из машины, Су Я вытащила Нин Тао в сторону.

"Брат Нинг, что это за место?" Суя выглядела немного взволнованной.

Нин Тао сказал: "Это офисное здание Лантуской биотехнологической компании, Цин Шу сказал, что верхний этаж пуст, и дети могут пока жить на верхнем этаже".

Суя сказал: "Детям нужна стабильная среда, а это просто не место для них".

Нин Тао сказал: "Вы правы, но дети остаются здесь временно только на несколько дней, я постараюсь найти постоянное место для детей как можно скорее, в течение этого времени вы должны беспокоиться немного больше, не позволяйте государственным чиновникам Blueprint Биотехнология влияет на детей, и не позволяйте детям влиять на нормальный офис других".

"Хмм." Су Я кивнула, а потом добавила: "Какие у тебя отношения с этой Лин Цин Ю?".

"Почему ты спрашиваешь об этом?"

"Просто спрашиваю". Су Я не осмелилась посмотреть в глаза Нин Тао.

"Атао, подойди на минутку". Линь Цинъю помахал Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Я подойду на минутку, а ты присмотри за детьми".

Губы Суи изогнуты.

Нин Тао подошел: "Цин Ю, что такое?"

Линь Цинъюй сказала: "Разве ты не сказала пойти ко мне в офис, чтобы посмотреть на картины в прошлый раз? Я устроил хороших людей, чтобы они поселили детей в детском доме, будете ли вы рады восхищаться моей работой".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Конечно, но я мало что знаю о живописи, на нее можно смотреть, оценка не подлежит обсуждению".

Линь Цинъю привела в свой кабинет Нин Тао, который держал в руках мольберт с черной тканью, покрывающей его, чтобы содержимое картины не было видно.

"Можешь угадать, что я нарисовал?" На лице Линь Циню была обычная улыбка маленькой девочки.

Нинг Тао сотрудничал и догадался: "Вид?"

Линь Цинъю покачала головой, "Нет".

Нинг Тао снова сказал: "Характер"?

Линь Цинъюй улыбнулась: "Действительно, это фигура, угадай, кого я снова рисую?"

Нин Тао расправил руки: "Слишком трудно догадаться, не скажешь ли ты мне прямо?"

"Хихикай, ты такой глупый, это я тебя рисую." Линь Цинъюй подарил Нин Тао игривый белый глаз, затем подошел к мольберту и поднял черную ткань.

Глаза Нинг Тао приземлились на холст и замерли.

Улыбка на лице Линь Цин Юя также внезапно застыла.

Картина действительно Нин Тао, но кто-то нарисовал большую "Х" кистью и красной краской, покрывающей все его лицо.

На полях картины слова были оставлены красной масляной краской: борись со мной, вот что ты получишь!

Ублюдок!"

Нин Тао знал, кто это сделал, люди клана Тан умели убивать, умели маскироваться и укрываться, было нетрудно прокрасться и сделать что-то, пока Линь Цинь Юй был в приюте "Солнечный свет".

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

В третий раз, когда зазвонил телефон, Нин Тао вытащил свой сотовый, даже не потрудился посмотреть на номер, а затем поцарапал кнопку ответа.

С мобильного телефона пришел Су Я из Goaike Bing, ''Ningtao, как раз тогда, когда я попросил кого-то снести солнечный приют, я уже послал кого-то в правительство горного города, чтобы вести переговоры, чтобы купить участок земли, на котором расположен ваш дом. Я подготовил проект на миллиард долларов, и я уверен, что лидерской группе в Маунтин Сити понравится мой план, но я просто хочу снести дом ваших предков. Ты, наверное, сейчас так злишься. Правильно, это тот эффект, которого я хочу".

Не знаю почему, но Нин Тао успокоился после того, как услышал эти слова, и сказал в тусклом состоянии: "Небеса всегда любят сводить человека с ума, когда он хочет умереть, ты все еще помнишь слова, которые я тебе сказал? Не дай Бог, я возьму тебя!"

Софора Кебинг хладнокровно засмеялась: "Это еще один блеф, кто ты такая, чтобы говорить мне такие вещи? Я сейчас куплю дом твоих предков, и кто-нибудь накинет на него дерьмо, прежде чем я угадаю. Кроме того, эта Линь Цинь Шу, которая помогла тебе, очень милая, она не похожа на Чжао Ушуань, так что пришло время мне изменить свой вкус, понимаешь, о чем я? Ха-ха-ха!"

Сэмюэль Кебинг повесил трубку.

Нинг Тао убрал телефон, повернулся и вышел через дверь.

"Атао, куда ты хочешь?" Линь Цинь Юй догнала.

Нин Тао остановился в своих треках: "Цин Ю, лучше не выходить в эти дни и не оставаться в этом здании".

Линь Цинь Юй в недоумении спросила: "Что случилось?"

Нин Тао сказал: "Не спрашивай, поверь мне, есть вещи, которые чем меньше ты знаешь, тем безопаснее ты, и я не хочу тебя в это втягивать".

"Но....................................................................................................................................................................................." сказал Линь Цинь Шу.

Нинг Тао уже вышел из офиса.

Он должен был выбраться отсюда, потому что это жуткое чувство напоминало ему о том, что Небесный Человек Тан был рядом. Соперник был готов с планом по его уничтожению, и он не мог превратить это место в поле боя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0109: Ты хорошо пахнешь.**

0109 Глава 0109 Hello Fragrance Люди пришли и пошли по главной улице, жаркое солнце испекало город, и это приносило не только сухое тепло, но и раздражение.

Нин Тао вышел из офисного здания компании Blueprint Biotechnology Company, и ему не пришлось далеко ходить, пока женщина не перешла на его сторону. Длинные голубые платья и туфли с вышивкой были далеки от городских красавиц в юбках и горячих брюках на улице.

Цинь Чжоу, который все это время был в районе Нин Тао, не появился бы, если бы Нин Тао ей не позвонил.

Возможно, именно из-за существования Цин Чейза Тан Тяньчжи слишком боялся действовать необдуманно. Если бы это был только Нин Тао, боюсь, что Небесный народ Тан и клан Тан уже давно предприняли бы более радикальные действия.

Цинь Чжоу держал за руку мороженое с шоколадным соком и нарезанной на него клубникой. Когда она пришла, она не сказала ни слова, и облизала мороженое, свежий и нежный вишневый рот, и маленький сиреневый язык, она привлекла глаза многих прохожих.

"Почему ты тоже ешь мороженое?" Нинг Тао посмотрела на свой маленький ротик и на свой маленький язык, который ходил вокруг да около на мороженом, не знаю почему, он всегда чувствовал себя немного "жестковатым".

"Мороженое очень вкусное, неудивительно, что мастер боевых искусств Инь Мо Лан всегда держит в руках мороженое, оно вкусное и сладкое, хм, хочешь?" Цинь Чжоу передал мороженое в рот Нин Тао.

Нин Тао немного смущена, ест, она ела, не ест, и боится, что неправильно понимает его и не любит то, что он ел. В течение двух секунд он открыл рот, чтобы перекусить, и последовал за ним, наклонив голову: "Ням-ням".

"Куда нам теперь идти?" Цин гнался за мороженым и спросил, его голос немного приглушился.

"Шоппинг". Нинг Тао сказал.

"Да, я бы хотел получить толстовку и пару кроссовок, и, эм, я бы хотел получить два комплекта нижнего белья... какой цвет и стиль тебе нравится?"

Нин Тао с удивлением сказал: "Ты покупаешь нижнее белье, что ты спрашиваешь, какой цвет и стиль мне нравится?".

"Спроси свое мнение, не стесняйся, скажи, какой цвет и стиль тебе нравится?"

Нинг Тао, ".........."

Говоря об этом, эти двое смешались с шумной толпой.

Там, где они встретились, молодой человек в соломенной шляпе остановился на своем пути. Его тонкое лицо, бамбуковая фигура, похожая на шест, и острые глаза выдали немного ястребиный взгляд. Он был учеником клана Тан, который сбил Великие Железные Врата Солнечного Сиротского приюта, Tang Wuying. Tang - фамилия клана Tang, дающая Tang, и происхождение Wu Ying - нога Wu Ying Huang Fei Hong.

Он всегда считал, что его нога самая быстрая в мире, а Хуан Фэйхонг в фильме был не так хорош, как он, но вот насколько хороша была его нога, но женщина отрезала ему большой палец. Во время отступления он поднял большой палец своей большой ноги, упавшей на пол, и она сгнила, прежде чем он смог отправиться в больницу, чтобы ее пришили. Когти женщины были отравлены, и он сумел спасти свою жизнь, отрезав другой палец.

Тан Уин уставился на направление Нин Тао и Цин погони слева, его глаза наполнились ненавистью, и холодная улыбка медленно вышла из угла его рта. Он вытащил свой сотовый и набрал номер: "Самуэль Шао, он пошел на площадь Освобождения..........".

На тротуаре Цин остановился в своих следах: "Кто-то следит за нами".

Нинг Тао сказал: "Я знаю, не обращай на него внимания, давай продолжим".

"Они собираются это сделать?" Цинь Чжоу и Нин Тао шли бок о бок.

Нин Тао сказал: "По оценкам, я всегда чувствую, что старик из Танг Тяньрен где-то здесь". Я думаю, что одна из причин, почему он еще не ударил, это то, что он еще не знает вашу личность и силу. К тому же, он не определил, где находятся Духовная Земля и Духовная Долина. Как только он определил эти два пункта, пришло время ему нанести удар".

"Тогда должен ли Инь Мо Лан быть уведомлен? Он был там, когда я купила мороженое, а он купил два". Цинь Чжуй сказал, а затем добавил: "Этот парень очень богат и купил самый дорогой".

Нин Тао с улыбкой сказал: "Ты все еще хочешь поесть? Я куплю его для тебя."

"Да, я тоже возьму то, что самое дорогое". Цинь Чжоу выглядел очень счастливым.

После нескольких шуток Нин Тао также достал свой мобильный телефон и сделал звонок.

"Ой, старый брат Нинг, что привело тебя ко мне? Ты не пришла выпить дважды, так почему ты не забыла позвонить мне сегодня?" Голос Fan Hua флуоресцентно выходил из телефона, наполненного запахом восторга и ласки.

Нин Тао сказал: "Мне нечего делать, кроме как посетить Храм Трех Сокровищ, и я хотел бы попросить об одолжении у брата Хуа Флуу".

"Мой собственный брат вежлив, просто скажите, чем я могу вам помочь?"

Нинг Тао сказал: "Помогите мне сформировать бюро".

"А? Какое бюро?"

Нин Тао сказал: "Благотворительная вечеринка, ты помогаешь мне найти бизнесменов и знаменитостей, у которых есть такое тело, которое приносит тебе проблемы". Я лечу их, а они жертвуют деньги, чтобы построить детский дом для детей без отцов".

"Нет проблем, дайте мне три дня". Фэн сказал.

Нинг Тао сказал: "Завтра вечером, это нормально?"

"Твоё дело - моё дело, и что бы ни случилось. Я тоже позвонил Ушуангу, и мы прилетели вместе. Не знаешь, если бы она не вернулась и не взяла бы кусочек, она бы прилетела к тебе".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Было бы еще лучше, если бы Ушуанг принял участие, позвоните мне, когда вы приедете, и я вас заберу".

"Ладно, договорились, увидимся завтра".

"Пока". Нин Тао повесил трубку, а потом снова перевернул телефон Зоу Юлиня. Но, не дожидаясь, пока он наберёт номер Зоу Юлиня, знакомый голос доносился со стороны.

"Мастер Нинг"! Ты всегда сам ходишь по магазинам?" Недавно открылся роскошный магазин, подходяще одетый Зоу Юлин вырвался наружу, голос пришел, когда никто не пришел.

Кстати, о дьяволе и дьяволе будут здесь.

Нин Тао убрал свой мобильный телефон, без выражения лица: "Если ты не пойдешь за покупками лично, кто-нибудь все равно сделает это за тебя?".

Выражение Цзоу Юя было немного неловким и нервным, но ребенок был остроумным и впоследствии сменил тему: "Ой, невестка, невестка такая красивая".

Цинь Чжоу посмотрел на Цзоу Юлинь и показал красивую улыбку: "Я не невестка, но вижу, что ты восхитительна".

Цзоу Юлин замер на месте с тупым взглядом на лице. Он не знал, что Цинь Чжоу говорил о еде, чтобы усовершенствовать его, превратить его тело и кости в пепел, так что когда дует ветер, не останется даже отбросов. Он даже не знал, что Цинь-Чжуй был змеиным демоном, который специализировался на охоте на таких злодеев, как он, а если бы знал, то даже не осмелился бы посмотреть на Цинь-Чжуй и назвать ее невесткой.

Нин Тао в обморок сказал: "Цин Чжоу, не пугай его".

"О". Цинь Чжоу ответил, послушный и воспитанный.

Нин Тао снова сказал: "Зоу Юлин, я как раз тебя искал".

Нин Тао спросил: "Почему ты так нервничаешь? Что ты делаешь плохо в эти дни?"

"Нет-нет-нет, меня уже давно реформировали, я теперь в законном бизнесе, вы всегда видите, это новый роскошный магазин, который я открыл." Цзоу Юлин жестом вернулся в только что вышедший роскошный магазин, который имел высокий фасад и изысканное убранство, и на первый взгляд это было не место, куда обычные люди могли зайти и потратить деньги.

Нин Тао изначально не хотел его убивать, но для Цзоу Юлинь такой злодейский взгляд определенно не допускается, он должен быть злым и свирепым, чтобы делать вещи.

"Просто реформируй, вот в чем дело, ты поможешь мне найти место для высококлассного благотворительного ужина с аукционом, ну, если все еще есть место, где люди могли бы петь и танцевать, это было бы здорово." Нинг Тао сказал.

Цзоу Юлин на мгновение подумал: "Благотворительный ужин, с аукционом, и место, где можно петь и танцевать... Я вспомнил, что в месте под названием Jiangbei Art Court было проведено несколько благотворительных мероприятий, это место достаточно большое и высококлассное, это место подходит".

Нин Тао сказал: "Ты можешь арендовать его для меня на день? Только завтра, разговоры о деньгах".

Цзоу Юлин с завидной улыбкой сказал: "Какие деньги или нет, я знаю владельца Цзянбэя И Юаня, я уже помогал ему раньше, пока я звоню, он не осмеливается брать на себя обязательства".

На этот раз Нин Тао не стал его грубить: "Есть еще одна вещь, просто следите за мной еще раз, чтобы увидеть, есть ли подходящий участок земли, не достаточно большой, чтобы построить детский дом".

Цзоу Юлин слегка замерз, "Солнечный приют движется?"

Нинг Тао сказал: "Кто-то купил землю, и сиротский приют "Солнечный свет" был снесен".

"Черт! Кто посмел? Мастер Нинг, кто этот парень? Если ты скажешь слово, я сразу же его сделаю!" Яростный свет в глазах Цзоу Юлиня и порочная аура, исходящая из его тела.

Нинг Тао посмотрел на него: "Ты снова здесь, не так ли? Это не то, во что ты можешь вмешиваться, ты просто должен сделать эти две вещи для меня".

"Да, да, я немедленно пойду и свяжусь с владельцем Цзянбэй И Юань". Цзоу Юлин сказал.

Цинь Чжуй внезапно выплюнул язык с улыбкой на лице: "От тебя так хорошо пахнет".

Цзоу Юлин осторожно сказал: "Это импортные духи из Франции".

Благовония, о которых она говорила, были порочной аурой, исходящей из тела Зоу Юлиня.

Нин Тао сказал: "Зоу Юлин, иди выполняй какие-нибудь поручения".

"Ладно, ладно, подождите моих хороших новостей, Мастер Нин не торопитесь, а Мисс Цин не торопитесь." Сказав это, Цзоу Юлин дал глубокий поклон Нин Тао и глубокий.

Нин Тао хотел уйти, но Цинь Чжуй держал его за руку: "Брат Нин, ты не вышел со мной купить одежду? Давайте зайдем в магазин мистера Зу и посмотрим. Мистер Зу, вы должны дать мне скидку позже."

Цзоу Юлин последовал: "Какая скидка? Берите, что хотите, мисс Цин!"

Не дожидаясь согласия Нин Тао, Цинь Чжоу потащил руку Нин Тао и направился к роскошному магазину Цзоу Юлинь.

Нин Тао знал, что у нее на уме, но ничего не мог сказать, поэтому она должна была сопровождать ее внутри. Когда он вошел в дверь, он использовал послесвечение угла глаза, чтобы посмотреть в направлении, откуда он вышел. Высокий, тонкий юноша в соломенной шляпе вошел в его зрение, холодная улыбка плавала по углам его рта, прежде чем ступить в роскошный магазин Цзоу Юлинь.

"Для чего стоит, как деревянный кол? Звони Мастеру Нингу!" Голос Цзоу Юлиня.

"Мастер Нинг!" Все сотрудники роскошного магазина согнулись в Нинг Тао.

Полчаса спустя Нин Тао и Цин гнались за роскошным магазином Цзоу Юлинь. В то время как его две руки были пусты, две руки Цинь Чжоу несли, по крайней мере, по одной сумке для покупок, каждая из которых была наполнена до краев.

"О ты, ты так жадно принимаешь столько." Нин Тао не мог не сказать ни слова о Цин Чоу.

Цинь Чжуй засмеялся и сказал: "Такой злодей, как он, деньги пришли не по адресу, и я делаю ему одолжение, беря его".

Нинг Тао был несколько безмолвен: "Я принесу немного для тебя".

"Как я могу позволить тебе забрать мои вещи? Я просто возьму его, и куда мы теперь пойдем?" Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао сказал: "Похоже, у тебя тоже нет рук, чтобы есть мороженое, давай вернемся в клинику". Мне нужно доработать бальзам для завтрашнего аукциона. Кроме того, разве Тан Тянь Мань не ждал, когда я вернусь туда, где он хочет знать? Я покажу ему дорогу, посмотрим, посмеет ли он прийти."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0110: Битва Танг Тяньрэнь**

Глава 0110: Битва Небесного Человека Тан На горе на западе, был круг затяжного солнечного света и горящего облака.

Под сумеречным балдахином старая небесная клиника выглядела как старик без духа, сидящий на каменных ступеньках в ожидании сына, вернувшегося домой из своих трудов.

Нин Тао вышел из павильона на Гарден-стрит, неся большую сумку для покупок и медленно шагая в конце улицы. Улицы перед вами пустые, а улицы позади вас - пустые.

Атмосфера сегодня была немного не в себе.

Цин гнался за Нин Тао по его стопам, голубой подол его юбки танцевал на ветру, не говоря уже о ощущении ловкости и плавности. Не знаю, сколько ей лет, но в данный момент она как наивная и гнилая девушка в свои цветущие годы.

"Не возвращайся после." Нинг Тао сказал.

Цинь Чжуй кивнул головой, и хотя на углах его рта была улыбка, в его глазах был укушенный убийственный замысел. Казалось, она тоже что-то почувствовала и давно к этому готова.

Когда он подошел к двери клиники Тяньвай, Нин Тао открыл дверь и принес в клинику большую сумку для покупок, которую Цинь Чжуй выкупил со своей визитной карточкой.

"Брат Нинг, я не войду." Цинь Чжоу сказал, и даже у двери она нервничала.

"Ну, тогда я выйду с тобой, посижу и посмотрю закат вместе." Нин Тао положил свою сумку для покупок и перевернул ее вверх дном, не думая, что земля грязная, он сел на последнюю каменную ступеньку.

Цинь Чжоу сел рядом с Нин Тао, ее задница только на тонком расстоянии клочка бумаги от задницы Нин Тао.

Золотое послесвечение заходящего солнца пролилось и сияло на лица двух мужчин, пары.

Нин Тао посмотрел на умирающее солнце, которое вот-вот потонет, и почувствовал необъяснимые эмоции в своем сердце: "Цинь Чжуй, ты думаешь, что в этой огромной вселенной действительно есть боги или бессмертные? А если так, то где они? Безгранична ли эта вселенная, и откуда берётся жизнь на земле?"

С кривой шеей Цинь Чжоу прислонил голову к телу Нин Тао и лениво сказал: "Если ты говоришь, что есть, то нет".

Нинг Тао был несколько безмолвен.

Из угла двора вышел старик, собирающий кучу дров, в очень большой бамбуковой шляпе на голове, которая закрывала почти все его лицо, и видел только серебристо-белую бороду над ртом и подбородком. Позади него была тропинка вверх по холму, и его дрова, вероятно, свежевырубленные с холма, были еще свежими, с зелеными листьями на некоторых из них. На правом плече приплюснутого плеча висит нож для измельчения дров, тело ножа черное, только лезвие - линия холодного белого, стиль простой, кажется, однолетняя вещь.

На старике был синий жилет, пара черных подтяжек и черные матерчатые туфли, которые в старые добрые времена действительно били дровосека.

Старик собирает дрова и идет в сторону клиники, но, не сделав ни одного шага, кладет на улицу носилки и отдыхает, вытирая пот белым полотенцем, которое надевает на шею.

Глаза Нин Тао и Цинь Чжоу случайно собрались на теле старика.

"Джуниор, хочешь дров?" Старик спросил голосом Янга.

Нинг Тао сказал: "Чтобы купить, выбирай".

"Я только что спустился с холма и больше не могу ходить, прихожу посмотреть, я считаю тебя дешевкой." Старик сказал.

Нинг Тао сказал: "Я тоже только что вернулся, это была долгая прогулка, иди сюда".

"Иди сюда". Старик настоял.

"Ха-ха-ха!" Нин Тао внезапно засмеялся: "Танг Тяньрен, ты проделал весь этот путь, но не осмеливаешься прийти? То, что ты хочешь, находится в доме позади меня, так что приходи и забирай, если хочешь, зачем там вычурные маневры".

Старик снял карманы и волной руки бросился в воздух.

Этот старик, с серебряными волосами и белой бородой и немного бессмертного стиля, был истинным семейным мастером секты Тан, Тан Тяньрен.

Четыре человека вышли из разных уголков, среди них были Тан Вэнь и Тан Ву, а также Тан Уин и толстяк, который знал легкое кунг-фу и в течение дня зарезал злобную болезнь. Просто он был весь черный, и его глаза были безбожниками, ничем не отличающимися от человека, который умрет. Я не знаю, какой метод Танг Тяньрен использовал до сих пор, но даже если он все еще мог ходить, это было недолго до того, как его жизнь закончилась.

Небесная игольная болезнь используется владельцем клиники для наказания нечестивых, отказывающихся искупить свои грехи, и для принуждения нечестивых, подписавших договор о злых помыслах, искупить свои грехи.

На правой стороне Тан Тяньреня стояли четыре человека в группах по два человека: Тан Вэнь и Тан Вэнь, а на левой стороне - Тан Усин и Толстяк, как будто они были правшами и левшами Тан Тяньреня.

"Хисс!" Цинь Чжоу встал, пара острых когтей мерцает холодной маркизой.

"Неудивительно, что ты осмеливаешься бежать на моих глазах, однако, ты думаешь, что маленькое чудовище в округе может защитить тебя?" Наблюдая таким образом, Небесный Человек Тан, казалось, имеет грубое представление о силе Цинь Чжоу и не поставил Цинь Чжоу в его глаза.

Цинь Чжоу прыгнул вниз по лестнице и указал на Тан Тяньрен, проклиная: "Ты старый ублюдок! Если ты тронешь моего брата Нинга сегодня, я убью тебя! Убейте всех людей в вашем клане Тан!"

"Даже маленькое чудовище осмеливается сбежать!" Тан Тяньрэнь разведал руку, чтобы убрать мачете, висящее на сплющенном носителе, и протянул руку, чтобы щелкнуть пальцем.

Базз!

Хрустящий звенящий звук исходил изнутри лезвия.

Линия меча Ци, невидимая невооруженным глазом, внезапно улетела в сторону Цинь Чжоу.

Нинг Тао закричал: "Берегись!"

Цинь Чжоу повернулась, чтобы уклониться, и земля, на которой она только что стояла, внезапно вздрогнула, и древний пол внезапно раскололся, щель была похожа на вырезание тофу ножом.

Прицел Нин Тао, запертый на рубильном лезвии в руке Тан Тяньрэня, это было законное оружие!

В настоящее время в мире не хватает духовной энергии, и ни практикующие заклинания, ни демоны не в состоянии исполнять заклинания, и все заклинания, которые используются, - это заклинания, переданные от предков или хозяев. Чтобы убить его, Небесный Человек Тан, очевидно, вывез унаследованное законное оружие клана Тан.

Нин Тао также имеет магическое оружие, и они являются несколькими частями, оставляя в стороне добро и зло штатив и бамбуковую книгу, он также имеет штатив благовоний, небесная собака штатив и сломанной штатив, а также земли ищет камень чернил, но эти магические оружия не боевой тип магического оружия, но вспомогательное оружие магии, не может быть вывезен, чтобы конкурировать с Таиландом Tang Tianren меч магическое оружие.

"Я убью тебя!" Цин погнался за Тан Тяньреном и набросился на него.

"Чинг-Чоу!" Нин Тао выпил: "Вернись!"

Цинь Чжоу тут же остановился на своем пути, и с небольшим количеством цыпочек его тело слегка улетело назад на ступеньки перед дверью клиники.

Небесный Человек Тан снова вытянул палец и щелкнул им по деревянному ножу.

Базз!

Еще одно лезвие ци вышло из тела лезвия и улетело прямо к двери Нинг Тао.

Нинг Тао подсознательно уклонился в сторону ступеней.

Однако, прежде чем второе лезвие ци смогло взлететь близко к телу Нин Тао, оно просто полетело на первую каменную ступень клиники и исчезло, не сказав ни слова. Не говорите, что это что-то раскалывает, даже пятно пыли на каменных ступенях клиники не вибрировало!

На лице Тан Тяньреня появилось удивление, за которым последовал еще один палец на лезвии, на этот раз намеренно сэкономив немного силы, прежде чем отскочить.

Базз!

Еще более сильное лезвие Ци улетело в сторону Нин Тао.

Рубильный нож заклинательного оружия в руке Тан Тяньреня был почти роль мощной снайперской винтовки, только вместо того, чтобы нажать на курок, его палец вводил духовную силу культиватора, чтобы активировать заклинательное оружие, а затем отпустить меч Ци.

Однако Лезвие Духовной Силы Ци, которое даже броня танка могла прорезать, необъяснимо и чудесным образом исчезло, когда оно полетело на первую каменную ступень клиники.

Даже Нин Тао не удосужился спрятаться, это была Небесная Внешняя Клиника, это было превосходное заклинательное оружие размером с сам дом! Оружие измельчающего ножа в руках Tang Tianren было похоже на собаку перед ним!

"Ты здесь действительно ненормальная!" Тан Тяньрен увидел Сюаньци, он был еще спокоен на поверхности, но уже нервничал в сердце.

Нин Тао сказал: "Разве ты не хотел убить меня? Приди и убей меня, убей меня, и ты можешь взять землю духа и долину духа, которая была в ней".

Внезапно, пустота вздрогнула, и на мгновение казалось, что она раскололась, а затем яркая линия зеленого и туманного света раскололась из пустоты.

Как будто невидимый фехтовальщик порезался на Тан Тяньрен!

Танг Тяньрен наскребрепнул, чтобы поднять мачете в руке, и заблокировал его.

Ка-чау!

Мачете в руке Тан Тянь Мана разбился, а кусок стиснул и упал на землю.

Наряду с тем, что они были разделены на части, были и сердца Тан Тяньреня.

"Нет..." Голос Танг Тяньрен был похож на голос овдовевшей матери.

Теперь, когда ресурсы Культивации столь скудны, это рубильное ножевое оружие - просто сокровище клана Тан, и для него оно также ценно, как и вторая жизнь. Но я не ожидал, что в этот раз вытащу его и мачете, а мужчина не мачете, но нож был расколот!

Нин Тао сказал: "Небесный Человек Тан, у тебя есть какое-нибудь другое волшебное оружие, принеси его все, я думаю, всегда есть одно, которое может убить меня".

Легкие Тан Тяньрена вот-вот взорвутся от злости, когда он издаст гневный рев, затем внезапно протянет руку и схватит толстяка за шею, который был очень хорош в легких атаках, и скажет суровым голосом: "Тан Чонг, я хорошо относился к тебе в Секте Тан, сейчас самое время отплатить за твою доброту!".

Толстяк, известный как Тан Чонг, внезапно закричал: "Хозяин, тогда я сделаю шаг впереди тебя, Хозяин, за доброту твоего старика и Хозяина, я отплачу тебе в следующей жизни"!

"Вперед!" Небесный Человек Тан жестоко бросил Танг Хэви в Небесную клинику.

Ого!

Руки и ноги Тан Хына были сжаты вместе, а короткий и толстый человек был похож на пушечное ядро в форме человека, летавшее в направлении Нин Тао и Цинь Чжоу.

Человеческая пуля?

Нин Тао был немного сбит с толку, он видел, что Тан Чонг должен был умереть и не доживет до этого вечера. Но он не мог видеть, что Тан Тяньрен сделал с Тан Чонгом, иначе, если он ничего не сделал с Тан Чонгом, какая разница между тем, что Тан Тяньрен бросил Тан Чонг и бросил мертвую собаку?

Бряк!

Не дожидаясь летать перед Нин Тао и Цин Чжуй, Тан Чун внезапно взорвался. Кусок крови, плоти, кишок и грязная кровь в целом вылились в Небесную внешнюю клинику, и Нин Тао и Цин негде было уклониться от погони. Странное ощущение зуда распространяется по коже и быстро атакует тело!

На вопрос, о котором он до сих пор думает, уже был дан ответ, что Тан Чжун был поражен Небесной Игольной Злой Болезнью и обязательно умрет, Небесный Человек Тан оставил ему дыхание, приведя его сюда, чтобы он действовал не только как человеческая пуля, но и как сильно ядовитая грязная пуля!

"Я испортил кровь, чтобы уничтожить духовность твоего заклинания, я посмотрю, как ты еще можешь со мной бороться!" Аура Небесного Человека Тан вернулась.

Не было никакого подобия повреждения Небесной Иностранной Клиники, но только с одним предложением кунг-фу, одежда на теле Цинь Чжоу начала гнить, и на ее коже появились следы гноя!

Как только Нинг Тао поселилась в ее руке, в ее тело также была инъектирована особая духовная сила. Скорость коррозии кожи Цинь Чжоу резко замедлилась, и плохая ситуация была сдержана.

"Ты в порядке?" Нинг Тао спрашивал.

Голос Цинь Чжуй был холодным: "Я в порядке, я убью его!"

"Мы пойдем вместе". Нин Тао подтянул людей Цин Чжуй.

Позади клиники вышел мужчина в черной кровати, закрыл лицо ковшовой шляпой и ручным вышитым пружинным ножом.

Инь Мо Лан был здесь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0111 Убийство Тан Тяньрэнь**

Глава 0111 Убийство Небесного Человека Тан Обещая кровную клятву, Инь Мо Лан пообещал Нин Тао объединиться против Небесного Человека Тан, и теперь он пришёл, чтобы выполнить своё обещание.

Под ступенями клиники Тяньфа стояли Нин Тао, Цин Ци и Инь Мо Лан.

Тан Тяньрен гневно посмотрел на Инь Мейлан, "Инь Мейлан, чего ты хочешь? После всех этих лет мира и покоя, ты собираешься сделать врага моего клана Тан сегодня? Ты когда-нибудь задумывался о том, как сделать из моего клана Тан врага!"

Инь Мо Лань сказал: "После всех этих лет, когда Секта Тан была сильной, я избегал вас всех, я не буду никого избегать в будущем, я переверну прошлое с ног на голову". Ты спрашиваешь меня, думал ли я о последствиях создания врага твоей Танской секты, и я говорю тебе, либо ты умрёшь, либо я живу".

Нин Тао внезапно отпустил руку Цинь Чжоу, что было сигналом, и почти в тот же момент, когда он двигался, и Цинь Чжоу, и Инь Мо Лан бросились на Тан Тяньрен.

Не дожидаясь никаких инструкций от Тан Тяньреня, Тан Вэнь, Тан Вэнь и Тан Усин пришли в одно и то же время и заблокировали тело Тан Тяньреня. Три ученика из династии Тан пошевелили руками, и на Нин Тао, Цин Чжуй и Инь Мо Лан обрушился дождь с летучими иглами и дротиками.

Нин Тао просто расправил руки вместе и ускорился к летающей игле и дротику. Эти летающие иголки и дротики так сильно ударяли в него ножом, что в мгновение ока он превратился в ежика в форме человека, с летающими иголками на бедрах, на животе, на груди и даже на лице!

Челюсти трех учеников из Тангской секты упали на землю в шоке. Если Нин Тао может сделать несколько швов и несколько дротиков, они все еще едва могут это принять, но на этот раз очевидно, что Нин Тао намеренно заблокировал дротик для Грин Чейза и Инь Мо Лана, и он был поражен сотнями швов и десятками дротиков, но он не упал!

Этот парень был послан с небес, чтобы насмехаться над кланом Танг? Клан Тан был в джунглях сотни лет, полагаясь на темное оружие и яды, но он пришел сюда, чтобы стучать по темному оружию и блокировать дротик для других!

С таким оцепенением Грин Чейз и Инь Мо Лан уже набросились на Нин Тао слева и справа.

Движения Инь Мо Лана были похожи на всадника на локомотиве, с кошкой на талии, его левая рука с ножнами меча и правая рука с эфесом меча, его скорость была так же быстро, как у фантома.

Кланк!

Меч Сюй Чунь вышел из его тела и со вспышкой холодной ости пронзил желудок Тан Мо.

Нарисуй нож и режь!

Все движения Тан У остановились в тот момент, когда свет меча не проник в его тело.

В то же время, змеиный коготь Цинь Чжэн пронзил сердце Тан У, а затем пронзил сзади.

Тан Мо и Тан Вэнь, даже когда они были в самом лучшем состоянии, они определенно не соперничали с Инь Мо Ланом и Цинь Чжоу, они были обычными культиваторами, лишь немного более сильными, чем традиционные боевые искусства, в то время как Инь Мо Лань был новым демоном, который вошел в дао с боевыми искусствами, а Цинь Чжоу был естественным змеиным демоном с демоническими костями. Более того, несколько дней назад они были ранены в бою с Нин Тао, не полностью оправились от полученных травм и были не в лучшем состоянии.

Самым слабым из трех учеников секты Тан стал тот, кто прожил дольше всех, и когда Нин Тао набросился на него, его правая нога приподнялась и мгновенно выбила кусок тени на ноге. Всего за эти две секунды он нанес не менее шести ударов по голове Нин Тао, один - по левому лицу, один - по правому, один - по левому плечу, один - по правому, один - по груди и один - по маленькому животу. Но в процессе этого же процесса левый кулак Нин Тао ударил по яйцу десять раз, а правый кулак - по другому яйцу десять раз.

После этих десяти ударов яйцо Тан Уин на самом деле было уже не яйцом, а омлет с измельченными морскими водорослями.

Рот Танга Усина широко открылся, но ни одного звука не вышло. Его руки закрыли самое важное место между ног, и он громко упал на землю. В следующую секунду вспыхнула холодная аура, и в его голову пронзило вышитое весеннее лезвие. До самой смерти он не мог выкрикнуть ни единого крика.

Ух ты!

Порыв ветра.

Внезапно раздавились сплющенные носилки и сильно ударили по голове Нинг Тао. С приглушенным звуком тело Нинг Тао отломилось и улетело, как воздушный змей, сильно ударившись о стену клиники за пределами неба, прежде чем упасть вниз.

Нинг Тао не смог встать.

Инь Муран застыл врасплох.

Секунду назад их собственный лагерь все еще обладал огромным преимуществом, но через секунду основные члены противоборствующей стороны были сбиты с ног плоской ношей, как может такая борьба?

"Брат Нинг!" Цин заплакал в ужасе и набросился на него.

"Ха!" Небесный Человек Тан бросил сплющенную ношу в руки к земле и хладнокровно засмеялся: "Только вы трое хотите сражаться со мной тоже"? Вы, ребята, тоже недооцениваете меня, Танг Небесный Человек, верно?"

Инь Мо Лан быстро отступил, он был один, он не подходил Тан Тяньрен.

Тан Тяньрен сделал шаг навстречу Нин Тао, который лежал на земле, даже не глядя на тела трех учеников, лежавших на земле. Для Него смерть этих трех учеников была не лишена ценности. Эти три ученика привлекли к себе нападения Инь Мо Лана и Цин Чан, создав для него возможность нанести смертельный удар Нин Тао. Он воспользовался этой возможностью, и как раз в тот момент, когда Тан Уин упал на землю, его сплющенные носилки побежали к голове Нин Тао.

Это не обычная сплющивание, хотя и не является законным оружием, но это выращивание сплющивания с десятками драгоценных материалов, даже если он помещен на железнодорожные пути и раздавлен поездом, он не будет деформироваться. Даже если бросить его в печь, где делают сталь, он не расплавится. У него есть имя, "Встряхни небесную банши".

С Небесным Банши в руках, Тан Тяньрен даже осмелился ударить ножом в небо, не говоря уже о Докторе Культивирования, как Нин Тао!

"Кем ты себя возомнил, что осмеливаешься сражаться против моего клана Тан, ни один из них не выжил сотни лет? Ты умрешь, и это место будет моим". Дон Ноу Шэдоу сказал.

"Я убью тебя!" Цинь Чжоу рычал.

Однако, как только она собиралась наброситься и сразиться с Тан Тяньрен, рука вдруг схватила ее за лодыжку и дёрнула ее вниз.

Эта рука была рукой Нинг Тао.

Цин с волнением гнался за "Братом Нингом"!

Нин Тао отпустил лодыжку Цинь Чжоу, а потом встал с земли.

Глаза Танга Тяньрена расширились до предела: "Ты.........."

Он был уверен, что даже ствол танка должен быть согнут, как тот, которым он только что дрожал.

Нин Тао покачал головой, и у него сломались кости, как он сказал: "Тот удар, который ты только что нанес мне, был очень удобным, как насчет еще нескольких?"

Действительно, тайная атака Тан Тяньрен только что поймал его врасплох, но этот беспрецедентно сильный удар, казалось, разогнать случайный мешок с аурой, его мозг получил определенный шок повреждения, поэтому он на короткое время потерял вес в реакции, так что он упал на землю, не вставая. После этого, когда он запустил свою Духовную Силу и применил метод кулачного культивирования на дошкольном уровне, он с удивлением обнаружил, что случайно подпёртые воздушные мешочки Духовной Силы оказались ещё чище и твёрже, чем прежде!

Быть побитым - это практиковаться, и только с помощью тысячи ударов можно сделать хорошую сталь.

Только что сплющенная ноша Тан Тяньрэня была эквивалентна самому критическому молоту, который был переработан в сталь, что посылает его случайное выбивание качественный скачок!

Итак, такие плоские носилки, Нинг Тао действительно хочет сделать еще несколько ударов, без всяких провокаций.

Но слова упали в уши Тан Тяньреня, но были равносильны большому оскорблению и иронии, слова Нин Тао просто упал, его фигура двигалась и мгновенно сломал расстояние между ним и Нин Тао, его правая рука дрожала, и копье, которое сотрясало небо, было заколото в сердце Нин Тао.

Эта сплющенная броня, аура, обернутая вокруг нее, прорвалась сквозь воздух, и даже в воздухе появилось пламя, похожее на горячее дыхание!

Если не можешь, тогда заколи его!

Цинь Чжуй и Инь Мо Лан двигались одновременно, завертываясь и перехватывая с обоих крыльев.

Тем не менее, вместо того, чтобы уклониться, Нин Тао подошел к сплющенным носилки, и открыл руки, чтобы показать свою грудь, нож, нож, нож до смерти позе!

В этот момент у Тан Тяньчжэня было два варианта: один - развернуться и бежать, другой - зарезать Нин Тао Небесным Бьянки. Первый вариант, он должен был бросить Трясущийся Небесный Банши, чтобы у него был шанс сбежать. Второй вариант, после того, как он зарезал Нин Тао до смерти, он полностью уверен в том, что уничтожит Цинчжоу и Инь Мо Лана.

Люди всегда были авантюрным видом, не говоря уже о том, что даже Тан Тяньрен не мог отпустить это лицо, чтобы развернуться и убежать, так что первый вариант на самом деле не существовал для него.

"Иди к черту!" Танг Тяньрен издал рев, и Небесный Бьянки в его руке прорвался на последнее расстояние, сильно толкая в рот сердца Нинг Тао.

Бряк!

Пуф!

Из Нинг Тао вылился полный рот крови, его руки зажали Shake Heavenly Bian Tan в тот момент, когда он проткнул его сердце, и на его лице появилась жуткая улыбка: "Так удобно!".

Только эти три запятнанные кровью слова заставили легкие Танг Тяньрена взорваться.

Внезапно его ребра остыли, и Цинь Чжоу воспользовался хваткой Нин Тао, чтобы встряхнуть Небесное Банши и вонзил змеиный коготь в грудь Тан Тяньреня.

В руке Инь Мо Лана вспыхнул вышитый Весенний меч, на его талии упал озноб, за ним последовал прилив свежей крови, и его кишечник выпал вместе с кровью!

Если бой только что был расценен как пари, то Тан Тяньрен, несомненно, был тем азартным игроком, который потерял свои трусики. Нин Тао сделал себя добычей, заманив его на убийство, и он стал добычей Грин Чейза и Инь Мо Лана.

Запястье Цинь Чжоу взбаламутилось, а затем подернулось наружу - ее рука, вытащенная из грудной полости Тан Тяньрэня, держала подпрыгивающее сердце.

Нинг Тао отпустил дрожащие от неба сплющенные носилки, которые он держал в руках, и сплющенные носилки весом не менее двухсот фунтов упали на землю с лязгом.

Тело Танг Тяньрен дрогнуло и упало на землю. Его глаза были широко открыты от ярости, и он не мог умереть.

На самом деле он был достаточно осторожен, и очень осторожен. Он даже превратил своего ученика Тан Чонга в "грязную бомбу", которая использовалась для того, чтобы загрязнять духовность Небесной внешней клиники, делая ее временно бесполезной. Его подготовку нельзя было назвать неадекватной, но как он мог не ожидать, что Нинг Тао будет таким извращенцем!

"Брат Нинг, ты в порядке?" Цин гнался за Нин Тао и держал его за талию, опасаясь, что он упадет на землю.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Все в порядке, мне сейчас комфортно, к сожалению, если бы я только мог выдержать еще несколько ударов прямо сейчас".

Цинь Чжуй и Инь Мо Лан не могли не взглянуть друг на друга, и оба демона были безмолвны.

Нинг Тао сказал: "Поторопись и приберись здесь, будет плохо, если кто-нибудь узнает".

Инь Мо Лан сказал: "Я знаю, как действует Секта Тан, все на этой улице ошеломлены, тебе не нужно беспокоиться о том, что кто-нибудь выйдет на улицу".

Нинг Тао сказал: "Это все еще нужно убрать, после этого я угощу тебя горячей травкой".

"Я хочу мороженого". Инь Мо Лань и Цинь Чжуй произнесли одни и те же слова почти одновременно.

Нинг Тао пожал плечами: "Тогда все трое будут есть мороженое".

Цинь Чжоу открыл свой рот и издал звук в сторону горного леса: "Его... его... его... его..."

В мгновение ока сотни змей выползли из разных уголков, несколько больших питонов направились прямо на несколько трупов и открыли рты, чтобы проглотить, а маленькие съели плоть и кровь, упавшую на землю.

Они падальщики.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0102 Клиника переезжает?**

Глава 0102 Клиника переезжает? Содержание главы вводится вручную, пожалуйста, подождите немного, когда содержание будет обновлено, пожалуйста, обновите страницу, чтобы получить последние обновления! Следите за самым быстрым обновлением "One Mind Eternal" на китайском сайте https://m.zwdu.com/book/16684/.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0113 Казни**

Глава 0113 Казнь В тусовочном зале Чен Тянь Шэн увеличил громкость громкоговорителя своего мобильного телефона до максимума, и звук Софоры Кебинг, грызущей восторг, доносился с его телефона. Звук на самом деле был небольшой, в зале было просто тихо, так что люди вокруг все еще могли его слышать.

"Иди на сцену, возьми микрофон, я хочу говорить." Софора сказала.

"Ладно, Сэмюэль меньше". Чен Тиан Шенг прошел мимо Фан Ва Лум к сцене.

Фан Хуа Лам протянул руку и схватил Чена Тянь Шенга, "Что ты делаешь? Разве ты не слышал, что я сказал? Я тебя выпущу!"

Чен Тянь Шенг последовал за ним и направил камеру своего мобильного телефона на Фан Хуа Лум и холодно сказал: "Посмотрите, кто разрешил мне выйти на сцену, как вы смеете меня останавливать"?

На экране телефона Софора Кебинг положила ему в рот еще один графем и, грызя его, сказала: "Фан Хуайлуанг, ты что, должен быть на противоположной стороне от меня?

"Я только на правой стороне", - сказал Ван Вал.

Софора Ке Бинг сказала: "Вы должны ясно мыслить, вы просто профессиональный бюрократ группы, вы тот, кто зависит от таких людей, как я, чтобы выжить, вы действительно думаете, что вы можете пойти против меня? Все, что нужно - это несколько телефонных звонков от меня, и в будущем ваши отношения в индустрии развлечений будут прояснены".

По этой причине Fan Wah не осмелился в прошлый раз встретиться с Сэмюэлем Кебингом в Северном метро не потому, что он боялся Сэмюэля Кебинга, а из-за характера его профессии. Причина, по которой Софора вообще не была разумным человеком, и он не был человеком, который мог бы применить насилие против насилия.

"Брат Фан, ты позволил ему прийти." Чжао Ушуань сказала вслух, что ее голос проходит через микрофон и ее слышно по всему коридору.

Фан Хуа Лум кивнул и отпустил руку Чена Тянь Шенга.

Чэнь Тянь Шэн держал свой мобильный телефон на сцене и стоял напротив Чжао Ушуань. Чжао Кебинг мог видеть Чжао Ушуанга через камеру телефона, а Чжао Ушуанг также мог видеть Чжао Кебинга через экран телефона.

"Ушуанг, я слышал, ты принял новую драму, поздравляю." Голос Софоры также передавался через микрофон на сцене и был слышен по всему залу.

Чжао Ушуан заставил себя сдержать гнев в сердце и притворился спокойным: "Гуй Кэ Бин, чего ты хочешь?".

"Чего я хочу?" Сэмюэль Кебинг улыбнулся: "Ты моя девушка, могу я немного позаботиться о тебе?"

"Ты полон дерьма! Я не имею к тебе никакого отношения!" Эмоции Чжао Ушуана сразу вышли из-под контроля.

Сэмюэль сказал: "Это не тебе решать, а мне. Я приду к тебе и поговорю о нашем будущем".

"Бесстыжий!" Чжао Ушуан был на грани слез.

"Ушуанг, я слышал, что здесь будет благотворительная вечеринка, ты ведь особый гость, да?" Голос Софоры звучал эхом вниз по коридору.

На самом деле, многим людям в душе неуютно, но никто этого не откроет. Перед лицом зла, отношение большинства людей - это больше, чем меньше. Правда и то, что над Чжао Ушуаном издевались, а не над самим собой, так зачем же обижать злого молодого человека с огромной энергией на женщину, которая не имеет к нему никакого отношения?

Чжао Ушуан повернулась и ушла, она действительно не хотела видеть лицо, которое заставляло ее ненавидеть и бояться снова.

"А это кто, доктор Нинг?" Голос Софоры Кебинг прозвучал в зале: "Я слышал, что эта благотворительная вечеринка выставляет на аукцион свою, что собачья штукатурка, Тянь Шэн, позже вы смотрите, кто так любит, повернитесь назад, я хочу купить ему выпивку, хочу, чтобы он учился и учился. Миру нужна позитивная энергия, мы должны передать позитивную энергию".

Зал был тихим, но все слышали, что Хуай Кебинг угрожал людям не стрелять в бальзам для красоты Нин Тао и не обращаться за лечением к Нин Тао. Чен Тянь Шэн был его глаза, что он послал, если кто-то сфотографировал бальзам красоты Нин Тао, или искал Нин Тао для лечения, он будет мстить против того, кто это был! О какой позитивной энергии говорит этот хулиган?

"Хорошо, Сэмюэль, я также хочу посмотреть, кто так любит, поучиться у него". Чен Тиан Шенг влюбляется в себя.

Видеозвонок окончен.

То, что должно было быть горячим и живым благотворительным ужином, прошло так холодно.

Под тем же ночным небом, на верхнем этаже здания Дин Тянь.

Софора случайно выбросила телефон на диван, затем засунула графема с зубочисткой и положила ему в рот. Секундой позже он выплюнул виноградную лозу, которая была гнилая.

Динь-дон, динь-дон.

Софора Кебан пошевелила глазами, чтобы посмотреть на телевизор наблюдения на стене.

За дверью стоял ученик клана Тан в костюме Тан, с тигриной спиной и свирепым лицом. Это был телохранитель, которого мать поставила ему на место, очень опытный и очень хороший в кунг-фу. Он не мог вспомнить его имя и слышал только, как его люди звали его Тан Цзю.

Рука Тан Цзю держала коробку, запечатанную лентой, не видя, что было внутри.

В сердце Софоры Ке Бинг было что-то странное, но он все равно пошел и открыл дверь. В конце концов, Тан Цзю был телохранителем, которого устроила для него мать, и он был из секты Тан, поэтому ему пришлось придать какое-то лицо.

"Что там?" Сэмюэль Кебинг открыл дверь своими первыми словами.

"Не знаю, его послал всадник локомотива, я отсканировал его, и внутри была бумага, никаких опасных вещей." Донжу сказал.

"Всадник локомотива", на что это похоже? Сердце Софоры стало еще более любопытным.

Тан Цзю сказал: "Ношение шлема, не видел". Но он сказал, что его босс хочет подружиться с тобой, он знает секрет Нинг Тао, он внутри коробки, ты узнаешь его, когда прочитаешь его".

"Это все еще весело, дай мне это." Софора сказала.

Тан Цзю передал коробку Софоре Ке Бин: "Я прямо у входа в лифт, нажмите кнопку тревоги, если что-нибудь случится".

Софора кивнула и закрыла дверь после того, как взяла коробку. Он вернулся на диван и поставил коробку на кофейный столик, затем разрезал ленту ножом для фруктов и открыл крышку.

В ложе хранится стопка рекламных талонов, своего рода элитный класс обучения, круглосуточная, круглосуточная выплата, русалочка-баня открывает большой день оплаты, что-то вроде мешанины.

Брови Софоры Кебинг сразу бороздили, "Черт, кто осмелится так со мной шутить? Устали от жизни?"

Вдруг его глаза приземлились на дно коробки, белый лист бумаги под рекламой. Он поднял рекламный лист, и его глаза приземлились на белую бумагу в нижней части коробки, и он не мог оторвать от нее глаз ни на секунду.

На этом белом клочке бумаги было мазок крови, похожий на следы пассажирского автомобиля.

"Что это за штука? Чёрт! Это действительно подшучивает надо мной, не давай мне знать, кто ты, или я тебя убью!" Софора Ке Бинг схватила лист бумаги и случайно бросила его на землю.

Без предупреждения, темная, как чернила, дыра внезапно появилась в земле.

Софок Бинг был напуган и отступил в шок, только чтобы врезаться в диван и упасть на него.

Только что из темноты, как чернильная дыра, вышел человек и сделал шаг к дивану.

Ученики Хуай Ке Бинга были круто расширены до предела, и его лицо было наполнено взглядом паники. Он открыл рот, чтобы кричать, но как только рука протянула руку, игла застряла в горле, весь корень не смог проникнуть, и резкая боль напала, и все, что могло выйти из его рта был болезненный рвотный звук.

В этом мире был только один человек, который осмелился сделать это с ним, и это был Нинг Тао.

Человек, который принес коробку, был Инь Мо Лан, а то, что получил Хуай Кебин, было не "секретом Нин Тао", а удобной дверью клиники на Небесах.

Ноги Нинга Тао обернуты пластиковой пленкой, его руки покрыты латексными перчатками для проведения хирургического вмешательства, и даже голова покрыта одноразовым хирургическим колпачком врача. Но он здесь не для того, чтобы исцелиться, а чтобы не дать волосам или перхоти упасть с его тела.

На столе было электронное устройство, похожее на мобильный телефон.

Нин Тао также сместил глаза, и в углу его рта появилась улыбка: "Хочешь позвонить кому-нибудь?". Просто скажи это, если хочешь, не будь таким застенчивым".

Внезапно Софокл натянул ноги и зарядил их к столу.

Ого!

Стрела внезапно вылетела из руки Нин Тао и приземлилась на бедро Софоры Кебинг, и как только у него болит нога, сразу же после этого его нижняя часть тела онемела, и его тело потеряло равновесие и упало на землю.

Нин Тао перешёл на сторону Софоры Ке Бин, всё ещё сохраняя слабую улыбку в углу рта: "Ядовитый дротик Секты Тан - это хорошо, не так ли? Это работает, когда видишь кровь. Вы говорите, что умерли под ядовитым дротиком и ядовитой иглой секты Тан, как люди снаружи будут говорить о вашей смерти?"

Софора Кебинг отчаянно покачала головой, хриплым голосом из его рта: "Нет...не...убей меня...убей....."

Нин Тао отказался от намека на улыбку в углу его рта, его глаза холодные, "Я сказал, если небеса не принимают тебя, я принимаю тебя". Когда такой хулиган, как ты, живет, это несправедливо по отношению к добру. Я пришёл сегодня, чтобы выполнить своё обещание забрать твою жизнь".

Его горло также начало онемевать, становясь все более непослушным.

Нин Тао вытащил из кармана брюк пластиковый пакет, в котором находилась дюжина или около того закаленных летучих игл и несколько ядовитых дротиков. Затем он удалил отравленные иглы и дротик, в то время как пластиковые карманы были заправлены обратно в карман брюк.

Нин Тао покачал головой: "Ты такой свирепый и злобный, как ты вообще иногда плачешь? Ты когда-нибудь думал, что когда ты позволяешь кому-нибудь налить кислоту на Ушуан, ее слезы заменяются твоим сочувствием? Нет? Тогда твои слезы не заменят моего сочувствия".

Слова упали, и волной своей руки Нин Тао бросил горсть затвердевших и отравленных летучих игл в Гуй Кэ Бин, и на близком расстоянии, с хорошей точностью, эти летучие иглы все застряли в спине Гуй Кэ Бин.

Софора Кебинг подрочила, вспенилась во рту.

"Не будь человеком в следующей жизни, люди вроде тебя не заслуживают этого." Нин Тао сказал, и еще одной волной руки из его руки вылетело несколько дротиков, яростно прилипших к спине солдата-саранчи.

Софора дрочила еще несколько раз, а потом не двигалась.

Нин Тао посмотрел на солдата саранчи, лежащего на земле, у него не было половины чувства радости в сердце, чтобы убить своего мертвого врага, а скорее неудобное чувство. В ту ночь в ботаническом саду Blueprint Biotech он убил немало людей, но этот был другим. На этот раз это была драка, а на этот раз - казнь.

Глядя на труп Сэмюэля Кебинга, у него также впервые возникло недоумение: "Справедливость для небес", действительно ли это справедливость?

Однако, пути назад для него не было.

Эти мысли и чувства длились всего несколько секунд, и Нин Тао быстро успокоился. Он вытащил зажигалку из другого кармана брюк и положил стопку рекламных листов на ковер, положив сверху белую бумагу с нарисованным кровавым узором. После этого он использовал зажигалку, чтобы зажечь самый нижний рекламный купюр, а затем ключ, чтобы открыть замок с кровью.

Черная дыра вновь появилась на земле, и он вошел внутрь, исчезая в темноте в мгновение ока.

Дверь удобства исчезла, рекламный щит продолжал гореть, а ревущий огонь в мгновение ока поглотил белый лист.....

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0114: Убеждение людей в медицине**

Глава 0114: Убеждение людей с медициной Цзянбэй И Юань.

Чжао Ушуан подошла к двери комнаты, протянула руку и вытерла следы слез по углам глаз, затем постучала в дверь.

Из комнаты не было никакой реакции.

"Брат Нинг, ты там?" Чжао Ушуан сказал.

Еще через несколько секунд из комнаты пришел голос Нинг Тао: "Иду".

Дверь комнаты открылась, Нин Тао появился перед Чжао Ушуань, неся в руке маленький сундук с лекарством, костюм с карандашом-прямоугольником, кожаные туфли отполированы очень блестяще, галстук также выпрямлен. На высоте одного метра восемьдесят пять, он имеет длинную, хорошо пропорциональную фигуру, и солнечный, красивое лицо, которое приносит чувство близости, давая ему ощущение легкой доступности.

При виде Нин Тао, осуждение и репрессии сердца Чжао Ушуана мгновенно рассеялись, и странный божественный свет также вылился из ее глаз: "Брат Нин, ты так хорошо выглядишь в костюме".

Нин Тао улыбнулся: "Сегодня особый случай, нельзя быть случайным, обычно я не хочу носить это, неудобно". Ну, давай, пошли отсюда, эти гости, наверное, немного нетерпеливо ждали".

Как только он сказал это, настроение Чжао Ушуана внезапно снова испортилось: "Гойкэ Бин послал Чэнь Тянь Шэна на неприятности, и он угрожал тем, кто пришел на благотворительный ужин, чтобы не покупать бальзам для красоты и не искать тебя для лечения".

"Софокл"? Этот парень очень раздражает, я выйду и посмотрю, Чен Тянь Шенг - это просто, я его вышибу". Нинг Тао выглядел так, будто ему было все равно.

В углу рта Чжао Ушуань появился намек на улыбку: "Ты заклятый враг солдат Goaike, если ты вмешаешься, что Чэнь Тянь Шэн определенно не посмеет опять все испортить".

Нин Тао вдруг увидел следы слез в углу ее глаз и сжалился над ней, поэтому он не мог не поднять руку и вытереть следы слез спиной. Но после этого подсознательного действия он пожалел об этом, женщина заплакала, он протянул руку, чтобы вытереть слезы, что люди должны думать в своих сердцах?

Находясь в хорошем состоянии, у него также были неконтролируемые ситуации.

Глаза Чжао Ушуана заметно изменились, и его дыхание немного поторопилось. Хотя она ничего не говорила, только эта реакция, она понятия не имела, насколько сильны эмоции внутри нее!

Нинг Тао последовал: "Извини, я... вижу, что по углам твоих глаз слёзы, так что..."

Щеки Чжао Ушуань были слегка красными, а углы ее рта были полны застенчивости и сладости, ''Чего тут стыдиться? Ты можешь это сделать.........."

Слова, которые последовали, она не могла слышать себя.

Атмосфера была неловкой из-за движения, которое было не слишком самонадеянно, Нин Тао сменил тему: "Что, пойдемте, эти гости, должно быть, ждут с нетерпением".

Чжао Ушуан кивнул головой и последовал за Нин Тао в конце прохода.

В зале было тихо, только голос Чена Тянь Шенга.

"Почему так тихо? Разве вы не хотите купить эту мазь для собачьей кожи "Доктор Чёртов пёс"? Не волнуйся ни о чем, просто купи его, если хочешь". Чен Тянь Шенг стоял на сцене, его лицо было заполнено самодовольной насмешкой.

Гости, пришедшие на благотворительный ужин, чувствовали себя неуютно в своих сердцах, а некоторые даже направились к выходу из зала, не желая больше оставаться здесь. Среди гостей также шептали о том, почему Нинг Тао еще не появился, а другие говорили, что Нинг Тао испугался Гуай Ке Бинга и ускользнул.

Улыбка на лице Чен Тянь Шэна была еще более очевидной, чего он и хотел. В счастливом настроении он щелкнул пальцами на официанта: "Официант, принесите мне бокал вина".

Хорошее настроение, с бокалом вина, чтобы отпраздновать, конечно.

Но, не дожидаясь, пока официант принесет Чену Тянь Шенгу бокал вина, подошел голос: "Как вы думаете, что это за место? Не смей здесь бушевать! Я дам тебе десять секунд, чтобы убраться отсюда, или я тебя вышвырну!"

Все глаза сходились в том направлении, откуда исходил звук, где пара мужчин и женщин шли бок о бок. Мужские костюмы очень элегантны, а женские великолепные вечерние платья очень красивы, они действительно натуральная пара.

"Кто эта молодёжь?"

"Это тот человек, доктор Нинг? Такой красивый и солнечный". Старлетка уставилась прямо на Ning Tao, этот взгляд был похож на красивую моду, созданную каким-то мастером моды.

"Может быть, он исцелил лицо Чжао Ушуана? Этого не может быть, он так молод, как он может иметь такие хорошие медицинские навыки?"

"Неудивительно, что Чжао Ушуан - такая большая карта, желающая приехать в такое место, чтобы выступить, что Доктор Нин действительно хорош".

В вестибюле шумели разговоры.

На сцене лицо Чена Тянь Шенга стало уродливым. Нин Тао появился и сказал слово "катиться" в своем первом предложении, как он мог не рассердиться в своем сердце? Двое были в середине собрания, двое - в середине собрания, двое - в середине собрания, двое - в середине собрания.

Нин Тао подошел к сцене, его голос звучал: "Чен Тянь Шенг, ты что, не слышал, что я сказал? Я сказал тебе убираться отсюда через 10 секунд, ты поверил мне на слово?"

Еще один "рулон".

Даже Грязевой Человек имел третью степень гнева, не говоря уже о нем, Чен Тянь Шэн!

"Кем ты себя возомнил?" Лицо Чена Тянь Шэна покраснело, и он в раздражении сказал: "Фамилия Нин, если ты посмеешь меня переместить, я немедленно вызову полицию!"

Под сценой быстро поднялся человек, привезенный Ченом Тянь Шенгом.

Подбородок Чен Тянь Шэна снова вырос: "Я представляю Хуай Шао, я бы хотел посмотреть, кто осмелится сегодня купить штукатурку для собачьей шкуры"!

Нин Тао поднялся на сцену, десять секунд на самом деле прошло, но он не ударил, а сказал: "Ты рот саранчи, но я до сих пор помню, как он встал на колени за меня в клубе Северной столицы, ты зовешь его, я хотел бы, чтобы он не осмелился быть высокомерным передо мной".

"Ты слишком высоко о себе думаешь, я сейчас же позвоню Шуай Шао, посмотрим, что ты сможешь с ним сделать"! Чен Тиан Шенг давно хотел позвонить Софоре Кебинг, поэтому Нин Тао сказал именно то, что хотел. Он вытащил свой телефон и отправил запрос на видеозвонок Сэмюэлю Кебингу в Вейчате.

Зубастая, зубастая, зубастая..........

Прошла почти минута, прежде чем кто-то ответил на видеозвонок, но человеком, который появился на экране телефона, была не Софора Кебинг, а Тан Цзю. Там было много людей, бросающих и разворачивающихся вокруг него, одни с огнетушителями, чтобы потушить огонь, другие с мобильными телефонами, чтобы кричать, беспорядок.

"Волосы... что случилось?" У Чена Тянь Шенга было удивленное выражение лица.

"Это Нинг Тао на твоей стороне?" В голосе Тан Цзю был гнев и намек на нервозность.

"В". Чэнь Тянь Шэн не понял, почему Тан Цзю спросил, не рядом ли Нин Тао, но он все равно подсознательно переместил камеру на экране в сторону Нин Тао.

Нин Тао также специально подошел немного, и в книге в серьезном тоне сказано: "Где Сэмюэль Кебинг? Дайте ему поговорить со мной, я хотел бы посмотреть, как он властен сорвать благотворительный праздник в детском доме, и если он не даст мне отчет, я немедленно свяжусь с прессой, чтобы разоблачить его!"

"Ты Нинг Тао?" Голос Тан Цзю вышел из телефона.

Нинг Тао сказал: "Я".

Тан Цзю гневно посмотрел на Нин Тао: "Молодой Локо мертв"!

"А?" Нинг Тао был "ошеломлен" на месте.

Тан Цзю холодно сказал: "Лучше бы это было не ваше дело, или вы мертвы!"

"Какое отношение это имеет ко мне, если Софора мертва"? Я даже не знал, что он умер, пока ты не сказал, но это была хорошая смерть, и я собираюсь открыть немного шампанского, чтобы отпраздновать это". Нинг Тао улыбнулась.

"Ха!" Тан Цзю ворчал гневно и повесил трубку.

С другой стороны, Чен Тянь Шенг все еще держал в руках свой мобильный телефон, не шевелясь мышцами, и до этого момента он не отходил от грустных новостей о смерти Софоры Кебинг.

Атмосфера в зале оживала с унылой и депрессивной атмосферой прошлого.

"Что здесь происходит со смертью солдата Софоэка?"

"Это странно, не так ли? Только что был видеозвонок, Яо Ву пригрозил нам не покупать лекарства доктора Нинга и умер в мгновение ока, что случилось?"

"Хорошая смерть, и когда он умрет, в мире развлечений будет на одного хулигана меньше, и круг станет намного чище."

"Говори потише........."

"Чего бояться, солдаты Гоаика мертвы, что он может со мной сделать, если я скажу, что он глупый?"

Произошла грязная болтовня, и многие гости ворвались в улыбки, как будто говорили о счастливом событии.

Взгляд Нин Тао переместился на лицо Чен Тянь Шэна и в тусклом состоянии сказал: "Чен Тянь Шэн, твой покровитель упал, ты уверен, что все еще хочешь устраивать здесь неприятности"?

"Я......." Чен Тиан Шенг только на этот раз пришел в себя, но его дух все еще был немного ошеломлен.

"Ролл!" Нинг Тао ругал.

Чен Тянь Шэн не мог не вздрагивать, как он посмел остаться здесь, он даже не сделал больше шагов по сцене, он спрыгнул прямо со сцены. Люди, которых он привез с собой, тоже ушли, и кто осмелится разжечь здесь неприятности, когда солдаты Гоаика будут мертвы?

Нин Тао подошел к микрофону с улыбкой на лице: "Дорогие гости, добрый вечер. Я Нин Тао, я извиняюсь за неприятную вещь, мне очень жаль, это моя неспособность сделать хорошую работу, которая заставляет всех чувствовать себя неприятно".

Сказав это, он поклонился и извинился.

Зал взорвался под аплодисменты.

Чжао Ушуан вышла на сцену, чтобы спеть "Любовь не имеет конца" Селин Дион, и спела ее с апломбом. Нин Тао, не испытывающий любви к песням, сначала услышал его и нашел ощущение, что сидит в кинотеатре и смотрит "Титаник".

Фан Хуа флуоресцентно подошел к Нин Тао и понизил голос: "Старый брат Нин, что происходит?".

Нинг Тао сказал: "Вы говорите о смерти Сэмюэля Кебинга?"

Фан Ва кивнул.

Нинг Тао в обморок сказал: "Я тоже не знаю, я такой же, как ты, я только что об этом слышал".

Ван Вал понизил голос: "Не твое дело?"

Нин Тао засмеялся: "Брат Хуафу, что ты пытаешься сказать?"

Фан Хуа бегло сказал: "Я просто беспокоюсь за тебя, не пойми меня неправильно, я тоже не думаю, что это твое дело, но ты находишься в конфликте с солдатами саранчи, и я беспокоюсь, что полиция проведет расследование и семья саранчи придет за тобой, так что просто напоминание, тебе нужно подготовиться пораньше".

Нин Тао слабо сказал: "Солдаты приходят, чтобы перекрыть воду и покрыть землю, я не боюсь этого над саранчой, а не над саранчой".

Фанат сказал: "Лучше быть осторожным, и если я должен буду свидетельствовать, уверяю вас, что не только я могу свидетельствовать за вас, но и все присутствующие здесь люди могут свидетельствовать за вас".

Нин Тао обернул руки вокруг плеч Фан Хуа Флуу, жест, который сделал больше, чем просто сказать спасибо.

Фан Хуа бегло сменил тему: "Старый брат Нинг, я познакомлю тебя с несколькими друзьями, которые нуждаются в медицинском лечении, почему бы тебе не показать им свои медицинские навыки".

Нинг Тао сказал: "Нет проблем".

С представлением Фан Хуа Инь, Нин Тао встретился с несколькими богатыми бизнесменами.

Богатый бизнесмен пожал руку Нин Тао, хотя он ничего не сказал, в его глазах все еще оставался намек на сомнение: "Доктор Нин, вы так молоды........".

Нинг Тао сказал: "Этот джентльмен, у вас проблемы с простатой, и вам приходится ходить в туалет каждые полчаса, верно?"

Богатый купец замер на месте и не сказал "да" или "нет", но его реакция уже говорила сама за себя.

"Не волнуйтесь, раз вы пришли ко мне на лечение, я дам вам иглоукалывание позже, чтобы решить вашу проблему раз и навсегда". Нинг Тао сказал.

"Одноразовое решение?" У богатого купца было удивленное выражение лица, он явно не поверил тому, что сказал Нинг Тао.

Нин Тао, однако, не дал ему другого объяснения, пожал руку другому богатому бизнесмену и сказал: "Этот господин, у тебя тромб в левой ноге, я уберу его за тебя позже, иначе это опасно".

"А? Ты... откуда ты знаешь?" У богатого бизнесмена было удивленное выражение лица. Он только вчера узнал, что врач прописал кучу лекарств, но принял его безрезультатно, его нога до сих пор сильно болит, но не ожидал, что Нин Тао просто пожал руку и дал диагноз больничного осмотра в течение половины дня, прежде чем проверить!

Опять же без объяснения причин, Нин Тао пожал руку третьему богатому бизнесмену и дал свой диагноз после того, как отпустил: "Этот джентльмен, у вас есть камни в желчном пузыре, врач рекомендовал операцию, чтобы удалить их"?

Богатый бизнесмен был ошарашен.

Нин Тао сказал: "После удаления желчного пузыря, это повлияет на вашу пищеварительную систему, будет трудно есть жирную пищу, я могу дать вам все камни, сломанные без операции".

Большая группа людей собралась вокруг....

До тех пор, пока это была проблема, которую можно было решить медицинскими методами, это не было проблемой здесь, в Нинг Тао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0115 Глава 0115 Заслужил одинокую собаку.**

Глава 0115 заслужила единственную собаку. В морге не было ни звука, ни запаха формалина, заполняющего каждый сантиметр пространства. Время тоже, кажется, замерло и перестало течь.

Софора лежала на кровати в морге, покрытой белым саваном с головы до ног. Все богатство и статус, который у него был, тщеславие и женщины, особняки и роскошные автомобили, которые у него были, все, что он исчез.

Что даже король, у которого есть все, берет с собой, когда умирает?

Яма, куча грязи, вот и все.

Дверь в морг открылась, и в нее вошли мужчина и женщина.

Женщина одета в белое платье танга и держит в руках букет белых хризантем. Ей было около пятидесяти лет, но ее тело и кожа были хорошо ухожены, и она выглядела как женщина в тридцать лет, с очарованием, которое осталось. На ее лице не было ни малейшего выражения, а глаза были полыми.

Эта женщина - мать Софоры Кебинг, Тан Хуайю.

Самое болезненное для женщины - это потеря ребенка, и она находится в этой душераздирающей боли. Но она не была похожа на других женщин, она не плакала, она не горевала, она просто стояла перед кроватью морга и смотрела на своего сына, который был покрыт саваном, молчал, как восковая статуя, не издавая ни звука.

Тан Цзю, который сопровождал Тан Хуайю, молча оплакивал его в течение нескольких минут, и, наконец, он все еще не мог вынести этой странной атмосферы и осторожно сказал: "Старшая сестра, ты хочешь, чтобы я открыла это для тебя?".

Тан Хуайю не издал ни звука.

"Сестра?"

Только тогда Тан Хуайю издал звук "Хм".

Тан Цзю сказал: "Я открою ткань, тебе лучше увидеться с молодым господином".

Тан Хуайю кивнул.

Тан Цзю тщательно обнаружил одну из четырех копий плащаницы.

Лицо и шея Софоры Ке Бинг были раскрыты, лицо и шея были черными и пухлыми, полностью деформированными, как гриб. Его глаза были широко открыты от ярости, и он не мог умереть.

Тан Цзю сказал: "Летающие иголки и ядовитые дротики на теле Молодого Мастера - это все темное оружие, закаленное ядом из нашей Танской секты, я могу распознать их с первого взгляда". Однако я не сказал полиции, что у нас будут неприятности, если мы скажем им, что темное оружие было из нашей Тангской секты". После паузы он добавил: "Это то, о чем я спрашивал директора, и он также сказал не говорить полиции, что темное оружие наше, и не говорить полиции, какой яд несет молодой хозяин".

Тан Хуайюйу посмотрел на сына с большой головой на кровати морга и вдруг сказал: "Ядовитые иглы нашей секты Тан, две иглы могут убить человека, а одна дротик может убить человека, почему этот убийца так много раз ударил ножом моего сына"? Так много дротиков? Скажи мне, как сильно он ненавидит моего сына?"

На этот вопрос Тан Цзю не смог ответить. Он чувствовал себя виноватым в своем сердце и не осмеливался смотреть в полые глаза Тан Хуайю.

Тан Хуайю снова спросил: "Новостей от старого предка еще нет?"

Тан Цзю снова покачал головой: "Пока нет".

"Небо вот-вот упадет? Потом рухнет". Тан Хуайю подумала про себя, когда подошла к кровати морга и положила кучу белых хризантем на грудь Со Кебинга, затем наклонилась и поцеловала Со Кебинга в лоб.

Гоа Кебинг ничего не почувствовал бы, и у него до сих пор были широко открыты глаза в гневе, он не мог закрыть глаза в смерти.

Тан Хуайюйю протянул руку помощи и прикрыл глаза Хуай Ке Бину и прошептал: "Сын, мать знает, что ты не хочешь, ты так одинок и несчастен на Желтой Весенней Дороге... Не волнуйся, мать отомстит за тебя, просто закрой глаза".

Она вытерла руки.

Злые глаза Софии Кебинг закрыты.

Тан Хуайю подтянул призрака и прикрыл лицо Хуай Ке Бина.

Через несколько секунд Тан Хуайю достала мобильный телефон и набрала номер, а когда звонок прозвучал, она задохнулась: "Сколько еще нужно бежать? Небо семьи Танг вот-вот упадет..........................."

После благотворительного ужина Нин Тао отправил в отель Чжао Ушуана и Фан Хуалу.

За этот благотворительный аукцион Нин Тао продал восемнадцать бутылок бальзама красоты на общую сумму сто восемьдесят тысяч долларов каждая. Но это еще не все средства, вырученные от благотворительного обеда, а также несколько щедрых пожертвований от богатых бизнесменов и знаменитостей после посещения больницы.

Богатый бизнесмен со старым заболеванием простаты, после лечения иглоукалыванием Нин Тао, в ванной, чтобы пописать с прямой линии в течение более трех десятилетий, в восторге, непосредственно пожертвовал миллион пожертвований. Богатый бизнесмен, у которого в ноге был тромб, после лечения иглоукалыванием Нин Тао, боль в больной ноге полностью исчезла, и его нога не хромает, также пожертвовал полмиллиона. Звезды, проверив чудодейственные методы исцеления Нинг Тао, также сделали щедрые пожертвования, достигнув в общей сложности 2,3 миллиона. С 1,8 миллиона долларов от продажи бальзама для красоты общий доход от благотворительного обеда составил 4,1 миллиона долларов, что стало полным успехом.

Нин Тао послал Чжао Ушуань к двери комнаты, в которой она остановилась, затем сказал Чжао Ушуань и Фань Хуалу: "Ушуань, брат Хуалу, уже поздно, вы, ребята, отдохните пораньше, я тоже должен вернуться".

Фан Хуа флуоресцентно засмеялся: "Ты пересекаешь мост, мы с Ушуаном всю ночь были заняты благотворительным ужином, так что ты не собираешься выпить с нами?"

Нинг Тао был немного смущен: "Я волновался, что вы устали".

Чжао Ушуан улыбнулся и сказал: "Завтра утром я должен лететь в кинотеатр, чтобы снять фильм, редко можно увидеться, просто выпей со мной и поболтай перед уходом".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда я останусь с тобой выпить и поболтать".

Ван Вал сказал: "Я принесу вино, вы, ребята, идите первыми".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, подожди тебя".

Чжао Ушуан открыл дверь своей комнатной карточкой, а за дверью находился внушительный президентский номер-люкс, а рядом с большим балконом находилась ванна с пузырьками, с которой можно было наслаждаться пузырьками, наслаждаясь видом на горный город. Только такая большая звезда, как она, может позволить себе такой номер, если бы Нин Тао остановился в отеле, он бы определенно выбрал самый дешевый стандартный номер.

"Брат Нинг, посиди немного, а я пойду переоденусь." Чжао Ушуан сказала, что она все еще носит платье для благотворительного обеда на своем теле, слишком яркое и формальное для чаепитий подруги.

Нин Тао сказал: "Вперед, приятная обстановка, я пойду на балкон и посмотрю".

Чжао Ушуан пошел в спальню переодеться, а Нин Тао вышел на балкон.

Ночное небо было чистым, как умывальник, темно-синее звездное небо, мерцающее звездами, как песчинки на пляже, и невозможно было сосчитать, сколько их было.

Первое, что я собираюсь сделать, это посмотреть на огромное звездное небо, но сердце Нин Тао размышляет о предстоящем переезде клиники на следующий день сбора арендной платы: "Маленький остров в долине рифта похож на гору костей, Тан Тянь Мань заслуживает того, чтобы быть злым лидером здесь, как только он умер, бамбуковая книга побудила меня переместить клинику, она работала по координатам места с большими свирепыми людьми?

Это предположение о "координатах", которое, в свою очередь, напоминало ему о таких местах, как Сирия, Сомали и Афганистан, сразу же сильно взбесило его.

Динь-дон, динь-дон.

"Брат Нинг, пожалуйста, открой дверь, я еще не переоделся." Голос Чжао Ушуана также вышел из спальни.

"Хорошо, я открою дверь, предположительно, это брат Флуоресцент с вином." Нинг Тао сказал, когда он подошел и открыл дверь.

За дверью стоял не Fan Huajuang, а официант отеля, который доставлял вино, он привез две бутылки вина, бутылку вина Lafite, хотя это не коллекция 86, 76 и так далее, но, по крайней мере, она стоит несколько тысяч. И бутылка виски, которая тоже не выглядит дешево.

Официант принес две бутылки вина, открыл вино и налил его в виночерпий, затем сказал "Сэр Наслаждайтесь" и ушел.

Нин Тао позвонил ему и спросил: "Могу я спросить, где человек, заказавший вино?".

Стюардесса отеля сказала: "Простите, я не знаю, сэр может еще что-нибудь сделать для вас?"

Нин Тао покачал головой, немного озадачен в сердце, Фан Вах бегло не сказал принести вина? Вино приходит и его нет. Что он задумал?

Стюардесса отеля вышла из комнаты и взяла дверь с собой, когда он уходил.

Звук шагов шел сзади, Нин Тао повернулся и перевернулся, он замер, и не знал, куда поставить глаза.

Чжао Ушуань превратился в кремообразную белую ночную рубашку, которая была рыхлой и мягкой по текстуре. Свет в комнате сиял на нее, а сливочно-белая ночная рубашка была похожа на туман, окутывавший две вершины горы, которые в любой момент будут рассеяны солнцем, открывая таинственный и великолепный пейзаж.

Хотя внутри пижамы было нижнее белье для защиты ключевых частей, но даже в этом случае для Нин Тао, который никогда не прикасался к женщине раньше, стимуляция была еще свежей.

Чжао Ушуан прорезала зубы и улыбнулась: "Подходит ли мне это для ношения?"

Нин Тао чувствовал, что это неуместно, но он не мог сказать это вслух и позволить другим пойти и изменить это, это было бы слишком претенциозно. Тем не менее, он быстро нашел оправдание: "Я пошел проверить, как там брат Флуоресцент, он заказал вино, и никто не пришел".

Была достигнута договоренность о том, что три человека будут пить, а теперь пьют два человека, что также является немного неуместной ситуацией.

Чжао Ушуан сказал: "Он занятой человек, может быть, он получил еще один звонок от какой-то крупной шишки с просьбой сформировать бюро, оставить его в покое, давайте сначала выпьем".

Она подошла к столу, подняла бутылку вина и налила два бокала красного вина, затем вернулась к Нин Тао и вручила ему бокал: "Брат, никогда не благодарил тебя как следует, этот бокал вина я подниму за тебя тост".

С щелчком шеи она проглотила содержимое своего стакана.

Нин Тао также успокоился, больше не думая о том, почему Фан Хуайлу не пришел, а также вылил красное вино из своего бокала.

Красное вино не было под кайфом от алкоголя, но сила вина быстро пришла, и на щеках Чжао Ушуань появился румянец, когда она повернула глаза. Ее кожа уже была достаточно белой, и с оттенком алого цвета у нее было ощущение, что у нее был разрыв.

Вино не пьют, все пьют, Нин Тао привлекает ее красота, а также у нее есть желание что-то сделать.

Двое мужчин сидели на диване и болтали во время выпивки, и вскоре бутылка вина была опустошена, а скотч закончился на треть. Нин Тао, конечно, не имел половины проблемы, особая духовная сила на его теле позволила ему иметь возможность по-настоящему выпить тысячу стаканов, не напившись, но Чжао Ушуан был пьян, нежное лицо и снежная шея была полна пьяного алого цвета, кожа, как цветущие вишни марта, свежая до крайности.

"Хватит с тебя, не пей больше, я отправлю тебя отдыхать". Нинг Тао сказал.

С теплым ароматом и мягким нефритом в руках, интенсивная стимуляция проникла сквозь каждый нерв Нинг Тао, и как будто в его маленьком животе загорелся огонь, сжигая его невыносимо, и он должен был найти что-нибудь, чтобы потушить огонь, чтобы было удобно.

Напротив, Чжао Ушуан протянул руку и зацепил шею, пару красных губ слегка приподняли, и его глаза были озадачены его прекрасными глазами.

Она ничего не говорила, но даже слепой человек мог видеть в этом знак поцелуя.

Этот сигнал, несомненно, вылил масло на огонь в маленьком животике Нинг Тао, заставив этот огонь гореть еще сильнее.

Рот Нинг Тао был сухим.

Поцелуй ее и .............

Очевидно, в этом нет ничего плохого.

Пробравшись внутрь на несколько секунд, Нин Тао внезапно подхватила Чжао Ушуань и направилась к своей спальне.

Чжао Ушуан лежал в руках, не открывая глаз, но взлет и падение груди были явно быстрее, чем сейчас, и его дыхание было явно короче. С этой реакцией она, казалось, понимала, что должно было произойти, и эти связанные с ней воображения и импульсы заставляли ее нервничать и стесняться.

Войдя в комнату, Нин Тао поместил Чжао Ушуан на кровать, натянул на нее чехлы, а затем развернулся и вышел из спальни.

Чжао Ушуан сел с кровати одним махом и открыл рот, чтобы взывать к нему, но губы снова медленно закрылись.

Выйдя из комнаты Чжао Ушуана, стоя в коридоре, Нин Тао остановился на своих путях, затем повернул и снова подошел к двери комнаты Чжао Ушуана, нерешительно подойдя к двери, которую он протянул и схватил за дверную ручку, чтобы открыть дверь, но обнаружил, что ни одна дверная карточка не может быть открыта вообще.......

"У тебя даже кишка тонка, ты заслуживаешь быть одинокой собакой и умереть с голоду." Это то, что сказал Нин Тао, но он даже не знал, говорит ли он это себе или части себя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0116: Чжун Лин Юйсиу, вождь деревни.**

Глава 0116 Чжун Лин Юйсиу Хороший вождь деревни На следующий день Нин Тао послал Чжао Ушуан и Фань Хуарулоу в аэропорт, и когда они встретились Нин Тао и Чжао Ушуан были оба немного смущены, но ни один из них не упомянул, что произошло прошлой ночью.

"Брат Нинг, через несколько дней я поеду в Соединенные Штаты, в это время, может быть, я попрошу тебя об услуге, во-первых, у тебя есть умственная подготовка, не отвергай меня ах." Перед контрольно-пропускным пунктом безопасности, флуоресценция Фан Хуа сказала Нин Тао.

Нин Тао вспомнил, что сказал вчера вечером Чжао Ушуан и сказал: "Тебе правда еще нужно сформировать бюро?".

Ван Вал сказал: "В принципе, это точно, но я не могу раскрыть слишком многого на данный момент".

"Хорошо, позвони мне, если будет что-нибудь полезное, но у меня нет ни паспорта, ни визы, и если это кто-то, кто обращается за медицинской помощью, тебе придется заставить его приехать". Нин Тао сказал, что Fan Huaju сделал ему такую большую услугу на этот раз, и он должен сделать все возможное, когда люди просят его о помощи.

Фан Хуа флуоресцентно улыбнулся и сказал: "Это определенно пациент, который приходит к врачу, нет никаких причин для врача, чтобы лететь на другой берег океана для лечения". Сделка заключена, ну, вы с Ушуангом немного поговорите, я пойду первым".

"Пока". Нинг Тао помахал рукой.

Чжао Ушуан посмотрел на Нин Тао с намеком на смех в уголке рта: "Я вернусь к тебе после того, как новая драма будет закончена, и хорошо проведу с тобой время".

Нин Тао сказал: "Хорошо, на этот раз слишком поспешно, в Маунтин Сити есть много интересных мест, которые вы не посетили, в следующий раз, когда вы приедете, я покажу вам все как следует".

"Договорились, ты не собираешься отступать". У Чжао Ушуана тоже была такая маленькая девочка.

Нинг Тао засмеялся: "Договорились, без отставания".

"Я захожу". Чжао Ушуан посмотрел на Нин Тао, его глаза пульсировали.

"Иди внутрь и соберись в следующий раз". Нинг Тао сказал.

Чжао Ушуан внезапно подошел и обнял Нин Тао.

Руки Нин Тао на мгновение застыли, но все равно подняли и мягко обернули руки вокруг талии.

"Пока, брат". Чжао Ушуан прошептал Линь Тао на ухо, затем отпустил его и утащил чемодан.

Только когда она ушла, Нинг Тао пузырилась словами "Пока".

Оставив аэропорт только для того, чтобы вернуться, Нин Тао получил звонок от Цзоу Юлиня.

"Мастер Нинг, я нашел два участка земли, один в городе, а другой в деревне, когда вы освободитесь, я вам покажу". Голос Цзоу Юлиня был полон завораживающего вкуса.

Нин Тао сказал: "Я сейчас в аэропорту, возвращаюсь в город, где та горная деревня, о которой ты говорил?"

Цзоу Юлин был немного взволнован: "Ой, какое совпадение, это место называется Деревня Цзянэ, это недалеко от аэропорта, это отличное место с красивыми горами и чистой водой, Мастер Нин вам определенно понравится это место, я приеду и заберу вас прямо сейчас, а потом мы пойдем посмотреть его вместе".

Нин Тао сказал: "Не приезжай за мной, я вызову машину и поеду прямо туда, встретимся в деревне Джианг".

Чуть более чем через полчаса в горную деревню приехал капельница. Нин Тао вышел из машины на въезде в деревню, Чжоу Юлинь еще не приехал, и направился к деревне один с маленьким сундучком с лекарствами.

Деревня Jiange находится наполовину у подножия горы и наполовину на склоне, а зеленая шиферная дорога ведет от въезда в деревню до конца. Сто десять семей, большинство из которых живут у подножия горы, а несколько - на склонах. Дома в деревне были в основном каменной кладкой и кирпичной кладкой, с несколькими большими деревьями, подпоясанный навесом, который обволакивал деревню, как большой зеленый зонт. В окрестностях деревни работали сельские жители, а по дороге из каменной плиты бегали две собаки-землероиды. Какой-то ребенок в открытых штанишках посмотрел на нового незнакомца, а в следующую секунду у него из носа вырывались две толстые пули. Это место, эта фотография, Нинг Тао породили ощущение возвращения часов на сто лет назад.

Сердце Нин Тао было немного странным, ''Как этот парень, Зоу Юлин, нашел такое отдаленное место? Тем не менее, было бы правильно, если бы дети жили и росли здесь, без искушения городского хаоса, и им было бы нелегко научиться быть плохими".

Особенно важна среда, в которой растет ребенок.

Читающий голос ребенка вдруг доносится со двора: "Танг, Ли Бай, смотрите на водопад Лушань". Подсолнечная горелка для благовоний производит фиолетовый дым, а перед рекой вдалеке висит водопад. Потоки воды стекают прямо до трех тысяч футов, и есть подозрение, что Млечный Путь падает на девять небес".

Нинг Тао последовал за звуком и встал во дворе, чтобы заглянуть внутрь.

В комнате в задней части двора стояла молодая женщина перед небольшой доской, подпёртой деревянной рамой, давая уроки десятку детей, на которой была написана песня Ли Бая "Глядя на водопад Лушань". Молодая женщина не была высокой и имела нежную фигуру, ее черные волосы были завязаны в хвост и притянуты к стройной талии. На ней была простая, набивная рубашка с короткими рукавами, синее цельное платье и пара черных суконных туфель с восходящей вышивкой на ногах, простая, но с духом в костях. Она похожа на девушку из колледжа Китайской Республики, которая разбирается в музыке, шахматах, книгах и картинах, а не на какую-то современную девушку, которая любит тусоваться в интернете.

Каждый человек живет по-своему, и она живет как цветок чистого белого лотоса.

"Мастер Нинг!" Голос Цзоу Юлиня исходил сзади него.

Нин Тао повернулся к нему, и в его прямой видимости Цзоу Юлинь бежал к нему со стороны кайена, припаркованного на въезде в деревню. Он привел телохранителя, и телохранитель попытался последовать за ним, только чтобы ему упрекнули и отступили.

Очевидно, что он не мог полностью выбраться из своей старой жизни, но пока существовала сдержанность и коррекция, он был бы в порядке. Жизнь - это не в том, чтобы водить машину и говорить "езжай вперед и скажи задний ход".

Нинг Тао был немного неразговорчив: "Ты все еще такой же босс"?

Цзоу Юлин в панике сказал: "Я не босс много... дней, я говорил тем братьям, которые следили за мной, что я вышел из золотого бассейна и буду заниматься только законным бизнесом в будущем".

Нинг Тао сказал: "Ладно, хорошие люди или плохие люди все в твоем разуме, я не вижу, но Бог видит".

"Да, да, да, мастер Нинг прав". Цзоу Юлин выглядел так, как будто ему смиренно преподали урок.

"Кстати, как ты выбрала такое нестандартное место?" Нин Тао спросил случайно.

Первый "Новый год" в компании состоялся год назад. Если вы не можете посмотреть, мы посмотрим на эту землю в городе".

"Этот кусок земли в городе дорогой?" Нинг Тао снова спросил.

Цзоу Юлин сказал: "Гуй, один только участок стоит пять миллионов, а это всего несколько сотен квадратных метров".

"Я пойду, так дорого, тогда вот он, покажи мне землю." Нинг Тао сказал. Вчера вечером на благотворительном гала-вечере было собрано 4,1 миллиона юаней, плюс 5 миллионов, пожертвованные Цзян Илуном ранее, в приюте "Солнечный свет" имеется 9,1 миллиона, но было бы слишком расточительно потратить 5 миллионов только на покупку земли.

"Хорошо, хозяин Нинг, я сейчас же позвоню главе деревни Джианг". Зоу Юлин вытащил свой сотовый, чтобы позвонить.

Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так..............

Во дворе вдруг зазвонил мобильник.

"Класс, читайте текст тихо, пока я выхожу и отвечаю на звонок." В задней комнате двора преподавательница дала отчет, затем вышла из эскизного класса и ответила на звонок.

"Алло? Могу я спросить, вы Лу Нан, мэр деревни Чжиан?" Цзоу Юлин сказал.

"Я, могу я спросить, кто вы?" Учительница, стоящая во дворе, сказала.

Цзоу Юлин хотел еще кое-что сказать, Нин Тао постучал ему по плечу: "Не надо звонить, деревенский вождь прямо у нас под носом".

"Где?" Цзоу Юлин смотрел налево и направо.

Нин Тао не удосужился ничего сказать о нем, он поздоровался с учительницей во дворе: "Могу ли я спросить, мэр ли вы деревни Лу? Я здесь, чтобы увидеть землю."

Учительница оглянулась и, взглянув на Нин Тао и Цзоу Юлинь, стоявших у двери во двор, слегка отвлеклась, а затем улыбнулась: "Я Лу Нан, простите, пожалуйста, подождите меня, я устрою так, чтобы ученики учились для себя, а потом отвезут вас на землю".

"Хорошо, мы не торопимся". Нинг Тао сказал.

Цзоу Юлин посмотрел на спину Лу Нан и сказал стервозным ртом: "Мастер Нин, задница этого деревенского вождя Лу действительно хороша, эластичность определенно очень хорошая, очень хорошая".

Нин Тао ударил Зоу Юлиня по затылку одной пощечиной.

Цзоу Юлин последовал, чтобы изменить его слова: "Мастер Нин, вы неправильно поняли меня, я понял это с художественной точки зрения, у меня нет половины плохого сердца".

Мужчины, смотрящие на женские задницы, даже близко не подходят к тому, чтобы быть плохим умом.

Нин Тао подумал о ком-то и случайно спросил: "Кстати, как там твой шурин сейчас?".

Цзоу Юлин сказал: "Мастер Нин, вы имеете в виду Цзян Йилун? Теперь, когда мы с сестрой развелись, он не имеет ко мне никакого отношения. Я слышал, что он пошел добровольцем, и у него есть выручка от каменщика, который теперь специализируется на оказании помощи бедным семьям в строительстве домов".

В углу рта Нинг Тао появился намек на улыбку, что было довольно неплохо. Человек, который совершил несколько плохих поступков, но которого можно обратить в добро и в единомышленников, есть добро, и ему следует дать шанс искупить свою вину.

Лу Нан вышла из класса и пересекла двор к Нин Тао и Цзоу Юлинь, протянула руку Нин Тао: "Простите, господин?".

"Меня зовут Нин Тао, как поживаете, вождь деревни Лу." Нинг Тао пожала руку на мгновение.

На ясном лице Лу Нан появилась неглубокая улыбка: "Мистер Нин, здравствуйте".

Цзоу Юлин не осмелился насладиться таким же отношением, как Нин Тао, и взял на себя инициативу, чтобы протянуть руки и пожать руку Лу Нан, а затем представился: "Меня зовут Цзоу Юлин, я мальчик на побегушках у мастера Нин, вы можете звать меня просто Сяо Цзоу".

"Привет, Зоу". Лу Нан не мог позвонить Сяо Цзоу, потому что Цзоу Юлин была на несколько лет старше её.

"Деревенский вождь Лу, где та земля, о которой вы говорите? Покажите нам." Нинг Тао сказал.

"Ну, пойдем со мной". Лунэн вел путь до того, как ушел.

В носу Нин Тао была четкая ароматическая тропинка с гор и лесов, и это был запах тела Лу Нан.

"Наша "Деревня при Мечном Дворе" не проста, у нее еще есть трогательная история." Лу Нан поднял палец на большую гору в конце деревни: "Эта гора называется гора Павильон мечей, и легенда гласит, что здесь практиковался бессмертный по имени Сюань Тянь Цзы, и тетя деревни влюбилась в него, но в итоге не смогла собраться вместе. Это место имеет красивый, простой стиль, хорошие люди, хорошие пейзажи, я хочу привести жителей села к развитию туризма, когда я вернусь из колледжа, но не было финансирования".

Лу Нан кивнул головой и сказал с уверенностью: "Правильно, это называется "Сюань Тянь Цзы". Легенда гласит, что на этой горе Павильон мечей, где он жил, есть пещера, но мы ее так и не нашли".

Нинг Тао был ошарашен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0117 Бедная пара**

Глава 0117 Бедная пара Для жителей деревни Цзянэ и их вождя деревни Лу Нань, Сюань Тяньцзы был просто персонажем в легендарной сказке. Понятно, что небольшая горная деревушка захочет привлечь инвестиции для развития туризма и найти легендарную историю для своей темы. Но для Нин Тао это не легендарная история, а Сюань Чи Цзы не вымышленный персонаж, доказательством существования Сюань Тянь Цзы является маленький медицинский сундук в его руке, который считается способным обнаружить существование духовной земли, чтобы найти камень из чернил земли. Но эти, он не мог рассказать Лу Нан, и не мог рассказать жителям деревни Цзянчжэ.

Когда Лу Нан шел пешком, он познакомил Нин Тао с ситуацией в деревне Цзянэ.

Нин Тао посмотрел на гору Павильон мечей, которая поднялась с земли, высотой три-четыре тысячи метров, вершина которой всегда была окутана облаками и туманом, так что вся картина не могла быть видна. Он намного выше окружающих гор, но он не величественный, он немного "тонкая талия", он выпрямляется, он действительно в форме меча.

Сердце Нинг Тао мрачно сказало: "Павильон мечей, Павильон мечей, если меч укажет на гору, то разве нет еще павильона? Может ли этот павильон быть связан с Сюань Тяньцзы?"

Дао Чен Пинг, Сюань Небесный Сын - оба были загадочными персонажами.

Лу Нан остановился в своих треках, указал на свободный участок и сказал: "Это участок, двадцать акров в области, один миллион для вас".

Цзоу Юлин сказал: "Миллион за двадцать акров? Мэр Лу, я уже был в недвижимости, в такой отдаленной горной деревушке, как ваша, 20 000 юаней за му, я могу взять столько, сколько захочу, вы просите миллион, это слишком неискренне, не так ли?"

"Мы... "Лу Нан слегка укусил его тонкую губу: "Миллион, не торгуйся."

Цзоу Юлин холодно посмеялся, ''Все еще не торгуешься''? Мастер Нинг, пойдемте, я покажу вам где-нибудь в другом месте и прослежу, чтобы 400,000 было сделано".

Миллион, Нинг Тао тоже почувствовал себя немного дорогим, он кивнул.

"Подожди......... Лу Нан колебался или говорил: "Я хочу построить дорогу для деревни, а также отремонтировать водный канал, эти деньги важны для нас. Вот что я тебе скажу, я могу давать уроки детям в детском доме, я за них не беру плату, ясно?"

Она такая застенчивая. Похоже, что она только что стала деревенским вождем и у нее нет официального воздуха деревенского чиновника.

Цзоу Юлин сказал: "Ты издеваешься? Не нужно 600 000, чтобы нанять учителя, не так ли?"

Нин Тао снова посмотрел на покрытую облаками гору Павильон мечей, а затем на Лу Нан, который был одет в обычную одежду с двумя страстными глазами, и его сердце размягчилось, как он сказал: "Забудь об этом, это только здесь, один миллион за один миллион".

Лю Нан взволнованно сказал: "Спасибо, мистер Нин".

"Мастер Нин...................................................." Цзоу Юулин хотел прекратить говорить.

Нин Тао сказал: "Я решил, что ты поможешь мне найти надежную строительную компанию, чем быстрее она будет построена, тем лучше".

Нин Тао принял решение, Цзоу Юлин также не убедил, он сказал: "Это дело за мной, в настоящее время являются популярными стальными конструкциями, несколько стальных балок можно потянуть вверх, чтобы построить стены и плитки, если площадь строительства невелика, десять или двадцать дней без месяца может быть сделано".

"Ну, тогда тебе решать." Нинг Тао сказал, что у него нет ни времени, ни сил, чтобы позаботиться об этом. Цзоу Юлин последовал за Цзян Илуном в области недвижимости, знакомый с дверным проемом этого бизнеса, передача этого дела ему избавит его от множества душевных страданий и неприятностей.

"Сейчас я кого-нибудь позову". Цзоу Юлин сказал.

Нин Тао сказал: "Ты иди, я еще раз поговорю с деревенским вождем Лу, и если сможешь, подпиши контракт сегодня".

"Конечно". Лунан сказала: "Счастливо".

После того, как Зоу Юлин ушла, Нин Тао сказал: "Я хочу осмотреться, это нормально?"

"Я тебя немного провожу". Лунан сказала.

Нинг Тао сказал: "Нет, ты иди и дай детям урок, а я буду ходить один".

"Как тебе это нравится? Я провожу тебя, или расскажу немного о нашей деревне". Лу Нан настоял на том, чтобы сопровождать Нин Тао, но не знал, что Нин Тао был тронут поиском "кабинетного" разума.

Как раз тогда вдруг подбежала деревенская женщина и нервно сказала: "Лу Нан, твой мужчина снова кашляет кровью, вернись со мной и посмотри".

"А?" Лю Нан сразу запаниковал: "Мистер Нин сожалеет, я сначала поеду домой". Сказав это, она вытянула ноги и побежала к концу деревни.

Нин Тао нес маленький ящик с лекарствами в направлении Лу Нан и деревенская девушка ушли, и прежде чем он ушел далеко, он увидел, что Лу Нан и деревенская девушка вошли в маленький фермерский домик. Стена бамбукового забора, несколько небольших плиточных домов из глины и камня. Стена забора покрыта розами, а за домом находится кусок бамбука, хотя и простой, но способный придать людям теплое и естественное ощущение.

Этот маленький фермерский домик был домом Лю Нэна.

Нин Тао также шел к дому Лу Нан, никто его не приглашал, но как врач, если кто-то болен и кашляет кровью, не посещая, что это за врач?

Дойдя до ворот двора, Нинг Тао сделал паузу.

"Кашель с кашлем..." пришел сильный кашель из одной комнаты, за которым последовал рвотный звук: "Ух ты!"

Голос Лю Нан: "Хабби, не пугай меня, я... я немедленно вызову скорую, поехали в больницу....."

"Я вылечу тебя, даже если у меня не будет денег, даже если я продам кровь! Не говори, я сейчас позвоню". Голос Лунана.

"Вуууу......." кричал Лю Нан, его голос задыхался: "Не говори так, я запрещаю тебе так говорить".

Деревенская женщина, стоявшая у дверей комнаты, произнесла вздох: "Увы! Не дай Бог, хорошие люди не живут долго, как такой хороший человек, как Ян Лу, может получить эту странную болезнь и не вылечиться?".

Нин Тао также перестал стучать в дверь и вышел во двор, затем подошел к двери комнаты. Перед тем, как войти в дом, запах китайских трав и рвоты был у меня на носу.

"Мистер Нинг, вы... что привело вас сюда?" Реакция Лунана была несколько ошеломлена.

Нинг Тао сказал: "Я врач, может быть, я смогу вылечить вашего мужа, позвольте мне показать вашему мужу".

"Ты врач?" Лу Нан был удивлен, прежде чем Цзоу Юлин заговорил о мастере Нин Тао, она также догадалась, что Нин Тао был богатым бизнесменом, который был страстно увлечен филантропией, она не ожидала, что он будет врачом в первую очередь.

"Кашель..."... "Ян Лу снова яростно кашляла, кашляя мокротой с кровью, которая касалась её глаз.

Нин Тао также не заботило, обещали Лу Нан и Ян Лу или нет, и прямо пробудил глаза и нос к состоянию взгляда и запаха, и подошел к кровати в то же время во время постановки диагноза.

В его глазах, тело Yang Lu было окутано в красочную массу, и все запахи от тела Yang Lu зарылись в его ноздри без пропустить след. Именно от этого взгляда у него борозды на бровях.

Этот Ян Лу имеет опухоль на его легком, которая, хотя и не злокачественная, обертывается вокруг его легочной артерии и влияет на кровоснабжение его легких. Он также большой, не менее одной или двух тысяч килограммов, и занимает четверть площади правого легкого. Если опухоль не обернута вокруг легочной артерии, больница может лечить ее и хирургическим путем, но если она обернута вокруг легочной артерии, больница определенно не осмеливается оперировать. Не говоря уже о денежном вопросе, даже если больница осмеливается оперировать, плата составляет, по крайней мере, 200 000 для начала, с мужем Лу Нан и женой Ян Лу из таких бедных семей, как вы можете себе это позволить?

Хотя диагноз уже был поставлен, Нин Тао все же притворился, что протягивает руку, хватает запястье Ян Лу и дает ему пульс.

"Ух ты..." Как раз в то время, когда Нин Тао давал пульс Ян Лу, Ян Лу выплюнул еще один полный рот крови.

Лю Нан больше не могла это контролировать, слезы вылезали из ее глаз сразу, она плакала, тянусь за своим мобильным телефоном, чтобы набрать: "Я, я вызову скорую, ооо...........................".

Нин Тао отпустил руку Ян Лу: "Вождь деревни Лу, нет, нет необходимости вызывать скорую".

Лу Нан посмотрел на Нин Тао с тихими глазами и сказал: "Зачем, зачем"?

Нин Тао сказал: "У вашего мужа опухоль, опухоль на правом легком, хотя и не злокачественная, но обернутая вокруг легочной артерии, больница не осмеливается оперировать". Возможно, можно переехать в лучшую больницу на крыше в Бейду, но не все могут поехать в эту больницу на лечение, насколько я знаю, даже если у звезды есть знакомый номер, я боюсь, что это займет полгода, чтобы подождать в очереди, ваш муж не может ждать так долго, а это меньше в случае с деньгами".

Лу Нан сел на землю с парализованными обеими ногами.

"Ты, ты... ты так хорошо знаешь?" Янг показала удивительный вид.

Нинг Тао не объяснил, а просто сказал: "Не волнуйтесь, ребята, я смогу вылечить эту болезнь".

"Большие больницы даже не могут вылечить это, не так ли?" У деревенской женщины было выражение недоверия на лице, и она явно проигнорировала способность Нин Тао сказать на одном дыхании, какая болезнь была у Ян Лу.

Нинг Тао сказал слабо: "Если у вас, ребята, есть другие варианты, я не буду форсировать это". У меня есть свои правила исцеления, и если господин Янг хочет попробовать, то мои правила должны соблюдаться".

"Анан, дай мне попробовать... кашлять... "Голос Ян Лу был слабым, "Мертвая лошадь так же хороша, как живая лошадь доктора, ясно?"

Лю Нан укусил его за губу и кивнул.

Деньги, деньги... как насчет того, чтобы сначала их причитать?"

Нинг Тао сказал: "Мне не нужны деньги на лечение, только правила". Теперь, когда вы согласились, позвольте мне поговорить о моих правилах. Когда я вылечусь, ты не сможешь иметь в этой комнате третьего человека, кроме нас с тобой. Твоя жена и эта тётя могут выйти на улицу и подождать, но ты не можешь заглянуть, а тем более вломиться. Если это против моих правил, я не вылечу тебя". Он пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Лу Нан: "Мои условия, вы можете оставить их себе?"

"Седьмая тетя, давайте выйдем и позволим доктору Нингу лечить моего мужа." Лу Нан встал с земли и вышел через дверь. Когда седьмая тетя вышла, она протянула руку и закрыла дверь комнаты.

Как только дверь закрылась, свет в комнате приглушился.

Нин Тао поместил маленькую коробку с лекарствами на край кровати, открыл ее и вытащил бамбуковую записную книжку счетов, затем поднял одну из рук Ян Лу и поместил ее на бамбуковую записную книжку счетов.

"Это... что это?" Глаза Ян Лу были полны смятения.

Не объясняя, Нин Тао удалил руку Ян Лу и открыл бамбуковый набросок бухгалтерской книги.

Этим взглядом он был ошеломлен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0118 Глава три "Хорошие люди**

Глава 0118 "Третья жизнь хорошего человека" Краткое изложение бамбуковой книги: Ян Лу, родился 13 января года Чжэнъу, добрый человек из Третьей жизни, с тремястами тридцати тремя точками добрых мыслей и заслуг в теле. Жена этой жизни - бывшая любовница, которая покончила с собой в прошлой жизни. Этому положению суждено уничтожить небеса, и можно заключить пакт добрых мыслей и заслуг, устранить заслуги, чтобы обновить свою жизнь.

Будучи человеком с тремястами тридцати тремя пунктами добрых мыслей и заслуг, Нин Тао все еще встречался с этим впервые, но что еще больше удивило его, так это статус Ян Лу как Доброй Личности Третьего Мира. Все пациенты, которых я встречал раньше, в "Бамбуковой книге счетов" не упоминалось о каком-либо предыдущем жизненном статусе, не говоря уже о третьей жизни хорошего человека. В бамбуковой аккаунт-книге Ян Лу назван "хорошим человеком в трех жизнях", а это значит, что у людей действительно есть прошлая жизнь и настоящая жизнь!

Кем я был в прошлой жизни?

Нинг Тао не мог не догадаться, но все, что у него было, это путаница. Он также думал о Древнем Поиске Дана, и удивлялся, почему он смутно чувствовал, что таинственный эликсир, скорее всего, будет ключом к разблокированию предыдущей жизни!

Для Предков Дана путешествие Нинг Тао можно описать как серию поворотов. Когда он впервые соприкоснулся с Искателем Предков Даном, он подумал, что это эликсир, который производит новых демонов и не может быть очищен. Впоследствии, вынужденный ситуацией, ему пришлось объединить усилия с Инь Мо Ланом, чтобы разобраться с Тан Тяньчжуо, пообещав Инь Мо Лану усовершенствовать таблетку "Поиск предков", но его план состоял лишь в том, чтобы усовершенствовать таблетку в соответствии с формулой, что можно было бы усовершенствовать, и не стал бы углубляться в нее, и даже не усовершенствовал бы ее во второй раз. Немедленно. Когда он увидел диагноз "Три добрых человека", поставленный Бамбуковой Джейн, у него было другое чувство по поводу "Обыскать предков" Дэна.

Он также хотел узнать, есть ли у людей прошлая жизнь или нет, и если да, то почему никто не помнит, каковы они были в прошлой жизни и что они пережили? Кроме того, есть такие злые люди, которые настолько мерзки, что могут хорошо жить в этой жизни, и небесное возмездие давно назрело, не потому ли, что они жили предыдущей жизнью? Является ли это плохой наградой для хороших людей в этой жизни, которые прожили жизнь в спотыкании и страданиях, и даже жизнь в страданиях?

Эти секреты действительно требуют ключа для разблокировки.

"Доктор Нинг, на что вы смотрите?" Ян Лу спросил. Каким-то образом, схватив счетную книгу Бамбук Джейн, он, казалось, был в лучшем состоянии.

Это преференциальный режим для хороших людей третьего мира?

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем спросить: "Вы верите, что у людей есть прошлые жизни?".

Ян Лу замерла на мгновение, прежде чем сказать: "Доктор Нин, вы не собираетесь лечить меня, почему вы вдруг задаете мне такой странный вопрос?"

Нинг Тао сказал: "Ты хороший человек третьего мира, имеющий большие заслуги перед тобой. Если ты умрешь, твоя загробная жизнь будет хорошей. Если вы хотите жить и быть с женой, то цена, которую вы должны заплатить, является заслугой хороших мыслей в вас. Ты забудешь вещи, исцеление, которое я дал тебе, все, что ты видел и чувствовал в течение этого времени, исчезнет, даже...".

"Даже что?" Ян Лу спросил.

Тон Нинг Тао был несколько тяжелым: "Ты можешь даже забыть свою жену".

"Хах....хм!" Ян Лу дважды засмеялся, волоча опухоль в легкие, и внезапно кашлянул.

"Дорогая, ты в порядке?" Волнующийся голос Лу Нан пришел из-за двери.

"Я в порядке... не волнуйся за меня..." сказал Ян Лу, его состояние было лучше, чем раньше, но на самом деле это может быть психологическим эффектом и нестабильным.

Нинг Тао сказал: "Я знаю, что тебя трудно убедить, но я все равно скажу, это правда. Это любовная интрига в вашей настоящей жизни, и вы должны сделать выбор между этой жизнью и загробной жизнью. Если вы решили быть с женой, то цена, которую вы должны заплатить, является заслугой хороших мыслей в вас. Если вы выберете благословение загробной жизни, вы, вероятно, умрете, и ваша загробная жизнь может быть потомством богатого человека, тяжеловесный чиновник, и вы даже можете стать фигурой, как Стив Джобс или Билл Гейтс в силу таланта и удачи между ними. Я не буду вмешиваться в ваше решение, это ваш выбор".

"Ты... не можешь быть серьезным, не так ли?" Выражение лица Ян Лу было странным.

Нин Тао улыбнулся ему: "Ты смотришь на меня так, как будто я шучу?"

"Ну, если предположить, что то, что вы говорите - правда, я также верю, что то, что вы говорите - правда. У меня есть вопрос, тогда, если я выберу благословения следующей жизни, буду ли я помнить людей и вещи в этой жизни?".

Нинг Тао покачал головой: "Ты не вспомнишь".

"Какое отношение это имеет ко мне?" Ян Лу посмотрела прямо на Нин Тао с намеком на сомнение в ее глазах.

Нинг Тао не смог ответить, и он был в замешательстве.

Человек, который всю жизнь был хорошим человеком, сделал много хорошего, страдал всю свою жизнь, и, наконец, заканчивает эту жизнь как достойный человек, наслаждаясь благословениями следующей жизни. Однако никто не помнит, что они делали или любили в своей прошлой жизни. В самом деле, в чем смысл такого благословения для тех, кто живет в этой жизни?

"Я бы не доверял тебе, если бы у меня был выбор, но я не доверяю." Из угла рта Ян Лу появился намек на горький смех.

Нинг Тао сказал: "Вы выбираете терапию?"

Ян Лу кивнула: "Я не хочу никакой загробной жизни, я просто хочу быть с Лу Нан, она - все, что у меня есть, я не могу жить без нее". Ей будет так грустно, если я умру, и я не хочу, чтобы ей было грустно. Если я живу, а она может быть быстрой, то я готов заплатить любую цену".

Это сила любви, которая побеждает всякий страх и страдание, величайшую и самую могущественную силу человечества.

Нин Тао на мгновение засомневался, затем свернул бамбуковый набросок бухгалтерской книги и положил его на грудь Ян Лу: "Откройте его сами и посмотрите".

Ян Лу протянул руку помощи и схватил бамбуковый набросок бухгалтерской книги, после чего открыл ее.

Содержание, которое появилось из бамбукового эскиза бухгалтерской книги, было точно таким же, как то, что Нинг Тао только что видел.

"Эта..."... "Ян Лу была ошеломлена.

"Я не знаю, какими были ваши прошлые жизни, я показываю вам это только для того, чтобы вы поняли, с каким выбором вам придется столкнуться, исцелиться или отказаться от исцеления и принять решение после того, как вы узнаете правду, это единственное, что я могу дать вам, честно". Нинг Тао сказал.

"Я... она убила меня в прошлой жизни?" Для Ян Лу, "любовник, убивающий прошлую жизнь" на бамбуковой тетради как иголка в сердце.

Нин Тао сказал: "Хотя я не могу сказать вам, что это за существование, я хочу сказать вам, что все, что оно показывает, правда, а не наполовину. Твоя судьба - быть женатым на ней в этой жизни. Я понимаю, что вы были любовниками в прошлой жизни, но вы умерли от ее рук. Вы женаты в этой жизни; вы пришли просить о долге; вы хотите, чтобы она потеряла того, кого любит больше всего; вы хотите, чтобы она страдала и была жестокой".

Ян Лу молчал, не зная, что происходит у него в голове.

Нинг Тао продолжил: "Это правда, которую я хочу, чтобы ты знал, ты знаешь правду, и ты все еще решаешь лечить"?

Стоя в положении владельца небесной внешней клиники, он не должен был сказать Yang Lu правду. Но он всё равно это сделал, потому что было бы нечестно по отношению к Ян Лу, если бы он даже не сказал ей, если бы на самом деле хотел. Может ли быть справедливым, чтобы человек за три жизни накопил заслуги и избавился от болезни, даже не зная правды?

"Я... не знаю". Ян Лу сказал, немного не в себе. Все случилось так внезапно и так странно, что он ни на секунду не мог это принять.

Нин Тао сказал: "Я дам тебе немного времени подумать, но ты в плохой форме, я дам тебе сначала иглоукалывание, чтобы облегчить боль".

Джен Дью кивнула.

Ning Tao взяло вне небесную иглу и дало Yang Lu иглоукалывание, и его специальная духовная сила вошла в его тело и быстро ослабила болезнь Yang Lu. Однако акупунктура просто не смогла устранить большую опухоль в его легких.

После иглоукалывания дух Ян Лу был намного лучше, и ее тело имело силу. Он пытался встать с кровати, что и сделал. Он встал с постели и дрожал.

"Хочешь прогуляться?" Нинг Тао спрашивал.

Янг кивнула.

Нин Тао помог Ян Лу подойти к двери, затем открыл дверь.

Солнце светило сквозь дверь, проливаясь на лицо Янглу, и он закрыл глаза.

"Дорогая!" На первый взгляд, Лу Нан увидел Ян Лу, стоящего в дверном проеме, и вдруг возбудился: "Как ты, как ты себя чувствуешь?".

Ян Лу сказала: "Доктор Нин дал мне иглоукалывание, теперь я чувствую себя намного комфортнее, и мой желудок немного жаждет чего-нибудь поесть".

"Что бы ты ни хотел съесть, я приготовлю это для тебя прямо сейчас." Лицо Лу Нан было полно улыбок и снова сказало Нин Тао: "Доктор Нин, вы действительно божественный врач, мой муж встал с постели, когда вернулся из больницы, теперь он может ходить, спасибо вам большое".

Нинг Тао сказал: "Не за что, я только облегчил вашему мужу осложнения, которые требуют дальнейшего лечения". Это требует решения от вашего мужа, идите и принесите ему что-нибудь поесть".

Ян Лу сказал: "Я хочу есть кашу".

Лу Нан сказал: "Я сейчас же пойду приготовлю для тебя, и, кстати, поджарю еще два маленьких блюда, доктор Нин. Ты не уходишь сегодня в полдень, просто приготовь ужин у меня дома".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда я буду доставать тебя".

Лунан и деревенская женщина пошли на кухню.

Ян Лу сидел на пороге, безразлично смотрел на розы на бамбуковом заборе. Розы были в ярком расцвете, между цветами трепещали пчелы и бабочки.

Нин Тао знал, что он думает в своем сердце, поэтому он вернулся в комнату, вытащил ищущий землю чернильный камень, а затем ввел в него тридцать миллилитров чернил.

Чернильный камень "Ищущая Землю" сразу же слегка дрогнул, и чернила качнулись вверх в рябь, каскадируя вниз до масштабов.

Нин Тао скорректировал свое положение стоя и столкнулся с направлением этой шкалы, его сердце было наполнено волнением.

Направление, на которое указывают поиски земляного чернильного камня - именно гора Джианг, на этой горе нет "павильона", нет способа узнать, но есть уверенность в том, что на этой горе есть духовная почва!

Первое, что вам нужно сделать, это извлечь из этого максимум пользы, а затем вы должны извлечь из этого максимум пользы. Когда он проходил мимо Ян Лу, Ян Лу даже мышцу не двигал.

"Мэр Лу, я пойду прогуляюсь". Нинг Тао сказал на кухне.

"Хорошо, но не уходите слишком далеко, мы подождем, пока вы вернетесь к обеду." Лунан сказала.

"Хорошо". Нин Тао ответил, подержал компас и вышел из двери, затем по лазуриной тропе прошел к горе Павильон мечей.

Позади него, во дворе маленькой фермы, Ян Лу замер на долгое время до того, как вышел приговор: "Правда ли то, что он сказал, или нет?".

Все студенты запутались.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0119 Истинная любовь бесценна.**

0119 Глава Истинная Любовь Бесценна Дорога вверх по холму была грунтовой, не уверена, сколько лет, возможно, потому, что ходило меньше людей, она была почти спрятана сорняками.

Нин Тао, с охотничьим чернильным камнем в руках, ступил на изрезанную тропу и поднялся по склону горы. За ним следует густой первобытный лес, простирающийся вверх по крутой и коварной горе. Глядя вверх, горная вершина была затуманена туманом, и истинное лицо вершины оставалось невидимым.

Направление, на которое указывали поиски земного чернильного камня, все еще было вершиной горы.

Нин Тао хотел подняться на вершину, чтобы посмотреть, но, подумав об этом, он сдался. Боюсь, что на подъем уйдет день, и он обещал Лунан пообедать у нее, а теперь уже почти пора ужинать.

"Держать здесь кровяной замок и возвращаться ночью и лазать прямо отсюда сэкономит кучу времени." Сердце Нин Тао приняло решение, он оглянулся вокруг на некоторое время, а затем ступил в странное скопление горных пород.

Скалы, некоторые из них высотой в дюжину метров, были похожи на здание. Некоторые из них лежали горизонтально, как стена. Некоторые похожи на животных, тысяча и одна. Неизвестно, как они появились, и как они существовали на этом склоне десятки тысяч лет, а то и дольше.

Человеческие существа всегда считали, что они господствуют над Землей, но они даже не знают своего происхождения, не говоря уже об изменениях в истории Земли за миллиарды лет, при этом виды меняются во веки веков.

Нинг Тао остановился перед расползающимся валуном, укусив правый указательный палец, и нарисовал на валуне кровавый замок. С этим кровавым замком, где бы он ни находился на Земле, он может приехать сюда за считанные секунды и исследовать секреты этого места.

Идя в обратном направлении, Нинг Тао случайно приземлился на камень.

Это был квадратный камень, похожий на монолит.

Любопытно, что Нинг Тао подошел к нему. На первый взгляд, он подумал, что это стела, вырезанная кем-то и помещенная сюда. Однако при более внимательном осмотре он понял, что это всего лишь природный камень, который рождается как стела, без следов искусственной резьбы по телу.

Стила" не вписана, но имеет несколько странных линий, изогнутых и переплетенных, как река в земле. По поверхности камня также было небольшое пятно, большое и маленькое, разбросанное по всей поверхности камня.

Нинг Тао протянул руку и толкнул, и камень взъерошился. Он сделал два шага назад, сила Духа вселила в него ноги и взлетела на ноги.

Камень все еще пульсирует.

Нин Тао был поражен в своем сердце, он должен был знать, что хотя его духовная сила не была сильна, если его духовная сила, чтобы привить его ноги не могли даже пожать камень размером со стелу, то это не то, что было что-то не так с его ногами, но этот камень имел проблему.

"Это место действительно ненормальное". Нинг Тао дважды обошел камень, но ничего плохого не нашел.

Существование Духовной Земли, и это каменное скрижальное существование на самом деле было свидетельством того, что Сюань Тяньцзы на самом деле останавливался на горе Павильон мечей.

Heng竖 уже оставил кровавый замок, и Нин Тао не спешил, так как спустился с горы и вернулся в дом Лу Нан.

Лу Нан и седьмая тетя уже приготовили обед, с вегетарианскими обжаренными во фритюре побегами бамбука, бок-чой и яичным супом, а также тарелкой холодного складного корня уха и собачьим ковриком обратно в кастрюлю с мясом. Складной корень уха и собачий коврик - это дикие овощи с гор, тем более, что последний также является вкусом китайской медицины, так что Нин Тао знает.

Лу Нан подхватил Ян Лу, который сидел на пороге и курил, и осторожно помог ему подойти к обеденному столу и сел, а затем подал ему кашу и вытолкнул яйца в его миску.

Бедные пары в беде видят настоящую любовь.

Седьмая тетя сказала: "Доктор Нин, мистер Янг - хороший человек, он закончил колледж и приехал сюда преподавать, и он помогал нам собирать семена, когда мы были заняты в сельском хозяйстве, вы должны его вылечить".

Нинг Тао сказал: "Я делаю все, что в моих силах".

Он сказал Yang Lu правду, и решение было фактически из его рук, в руках Yang Lu.

Лу Нан подарил Нин Тао еще одну миску риса и сказал несколько смущенно: "Доктор Нин, нашей семье нечего вам предложить, не возражайте, мы просто поедим".

Нин Тао улыбнулся: "Не за что, вождь деревни Лу, эта еда - все горные товары, я редко ее ем, она довольно вкусная".

Углы рта Лу Нан также показывали намек на улыбку: "Открой еду, открой еду".

Нин Тао съел свою еду и наблюдал за Лу Нан с послесвечением угла глаза. Лунан простой, красивый, а также имеет нежное, доброе сердце. Его сердце не могло не задаться вопросом, как такая женщина, как она могла быть любовником, который убил Ян Лу в ее предыдущей жизни?

В предыдущей жизни, если между этой жизнью и предыдущей жизнью есть стена, то эта стена должна быть высотой, как небо, и толщиной, как земля.

После обеда Ян Лу сказал, что он хочет выйти на прогулку, и Лу Нан помог ему выйти за дверь. Нинг Тао проследовал за парой, пока они медленно шли по тропинке ляпис-лазурь. По дороге были жители деревни, которые постоянно встречали пару, приветствовали Ян Лу и заботились о его состоянии.

Неосознанно пришло время снова пройтись пешком до сельской школы, а так как еще не было времени для занятий, то вокруг царила тишина.

"Мой муж - единственный учитель в этой школе, и он болен, и я его прикрываю". Доктор Нинг, пожалуйста, убедитесь, что вы вылечили моего мужа, он нужен детям, и я не могу жить без него". Лу Нан сказал Нин Тао, как слова вышли, и ее глаза блестели слезами.

Нинг Тао кивнул, его сердце кисло. Он не знал, почему она убила Ян Лу в предыдущей жизни, и не мог знать, но в этой жизни она такая добрая и красивая женщина, действительно ли Ян Лу готов причинить ей боль ради следующей жизни?

"Я бы хотел зайти в класс и посмотреть." Ян Лу сказал.

"Я помогу тебе, и ты будешь ходить осторожно". Лу Нан тщательно помогал Ян Лу.

Нинг Тао последовала за ним и вошла. Класс спартанский, на стене напротив доски нарисованы красные лозунги с надписью "Все реакционеры - бумажные тигры", но они испещрены десятилетиями эрозии. Нетрудно заметить, что раньше это был деревенский конференц-зал или что-то вроде того, но он был переделан в классную комнату.

Ян Лу протянул руку и коснулся доски, в углу его рта появился намек на улыбку: "Мне нравится ощущение, что пальцы бегут по доске, как будто я слышу, как здесь читают дети".

Лунан сказала: "Скоро ты поправишься и вернешься в детский класс".

"Со мной все будет в порядке?" Ян Лу сказал.

Слезы Лу Нан пришли ей в глаза, но она не хотела, чтобы Ян Лу увидел это, а потом выкрутила ей голову.

"Горький ты". Ян Лу протянул руку и завернул Лу Нан в его объятия.

"Уууу........." плакала Лу Нан, когда хоронила голову в плечо Ян Лу: "Если у тебя тройная потеря, я тоже не хочу жить, я пойду с тобой". Я не заботился о тебе в своей жизни, я женюсь на тебе в следующей жизни, буду твоей женщиной, буду заботиться о тебе и дам тебе детей..."...

Глаза Нинга Тао тоже намокли, когда он уходил из класса. Он не хотел портить трогательную сцену, а сколько пар в наши дни искренних любовников? Многие браки - это не более чем сделки, а многие браки - не более чем метафоры. С такой истинной любовью, как Лу Нан и Ян Лу, сколько осталось в этом мире?

Через некоторое время Лу Нан взяла Ян Лу за руку и вышла, хотя она уже не плакала, но по углам ее глаз все еще оставались следы слез.

"Доктор Нинг, я принял решение и соглашусь на вашу операцию." Ян Лу наконец-то приняла решение.

Нин Тао кивнул, и он не удивился, что Ян Лу принял это решение.

"Доктор Нинг, вы говорите... возможно ли, чтобы мой муж забыл меня после операции?" Лу Нан посмотрел на Нин Тао со слезами на глазах, беспокойство и боль, написанная по всему сердцу.

Нинг Тао сказал: "Да, так что... вы, ребята, должны все обдумать".

Лунан сказал: "О чем тут думать? Мой муж тяжело болен, и на карту поставлена его жизнь, и, конечно, его состояние имеет первостепенное значение. Неважно, поправится ли он и не вспомнит меня, я могу сказать ему и заставлю его вспомнить меня снова. Я была его женой, буду, буду, и если есть загробная жизнь, я все равно буду".

"Это правда, что есть потеря памяти?" У Ян Лу тоже был взволнованный взгляд.

Нинг Тао на мгновение подумал: "Есть только шанс, что будет амнезия, я не могу быть уверен". Вот в чем дело, мы пойдем домой, а вы, ребята, расскажите мне свою историю, и я запишу ее для вас. После операции, если вы забыли о своей жене, вы смотрите видео, которое было записано".

"Ну, это хороший путь, пойдем домой." Янг улыбнулась.

Когда наступила ночь, деревня Джианг была слабо освещена.

В бедном и зачаточном доме Нин Тао сделал теплую и трогательную фотографию со своим мобильным телефоном.

Ян Лу сидел на диване, ее сухие, наклонные ноги в пластиковой раковине для мытья ног, и Лу Нан присел на корточки на пол, чтобы мыть его ноги, ее движения нежно и осторожно.

После мытья ног Лу Нан помог Ян Лу прилечь. Потом она тоже сняла туфли и заползла в постель, зарываясь в объятия Янлу. Пара цеплялась друг за друга, я смотрел на тебя, а ты смотрел на меня, как на неразрывное целое.

"Муж, помнишь ты меня или нет, я твоя женщина и я люблю тебя." Лунан сказала.

Две капли слеза скатились с углов глаз Ян Лу, ''Анан, как я мог забыть тебя? Я просто забываю, кто я, и не забуду тебя."

Лу Нан выпустил крик и поцеловал губы Ян Лу одним махом.

Эта сцена была также снята Нин Тао, наблюдая, как Лу Нан и Ян Лу целуются, у него не было ни малейшего чувства смущения, то, что было только что перемещено.

Сюй Цзю, прежде чем Лу Нан и Ян Лу разошлись.

Нин Тао сказал: "Хорошо, деревенский вождь Лу, ты иди, а я побалую твоего мужа".

Лунан встала с кровати и встала с кровати, чтобы надеть туфли.

Нин Тао вытащил карту памяти и передал ее Лю Нану: "Возьми это".

Лу Нан дал глубокий поклон Нин Тао: "Спасибо, доктор Нин, пожалуйста, не забудьте вылечить моего мужа".

Нинг Тао кивнул и сказал: "Запомни мои правила, не заходи и не подглядывай".

Лунан вышла исцелиться и закрыла дверь.

Нин Тао вставил защелку, затем укусил указательный палец правой руки, протянул руку и нарисовал кровавый замок на стене и использовался, если открыть дверь удобно.

"Эта..."... "Ян Лу была ошеломлена.

Нин Тао протянул руку помощи и вытащил Ян Лу из кровати: "Пойдем со мной".

Он не знал если Yang Lu забудет Lu Nan, но он забудет его когда Yang Lu вышел из двери удобства, это было наверняка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0120: Исследование таинственного меча горы Гакко**

Глава 0120: Исследование горы Павильона Тайного Меча Семизвездочная лампа в клинике за пределами неба тускло освещалась, а штатив добра и зла драпировался в зеленый дым. Когда Ян Лу пришел в клинику Небесного форпоста, добрая и злая тренога показала улыбку.

"Что это за место?" Ян Лу смотрел налево и направо в изумлении.

Нингтао сказал: "Клиника Скайворд".

Yang Lu шла по направлению к штативу добра и зла, ее ноги дрожали, угрожая упасть в любой момент. Его выражение было немного трансиковым, и его глаза были немного трансиковыми, создавая впечатление, что он ходил во сне.

Нинг Тао не пошел ему на помощь, не продолжил знакомить его с Небесной внешней клиникой, а просто молча наблюдал за ним. У него было искреннее восхищение этим Ян Лу, это было достаточно тяжело для человека, чтобы быть хорошим человеком на всю жизнь, но он сделал это на троих.

Справедливо ли по отношению к третьему поколению хороших людей, что одна болезнь стирает заслуги?

Совсем нечестно.

Однако, ни у Нин Тао, ни у Ян Лу не было другого выбора.

Небеса безжалостны и все считают жвачными животными.

"Я поверю тебе на слово". Ян Лу остановился перед Триподом Добра и Зла, и на его лице появилась странная улыбка.

Нин Тао сказал: "Я скажу правила, я выпишу тебе рецепт, ты променяешь свою третью жизненную заслугу на здоровье, этот горшок исцелит тебя после того, как ты его подпишешь, и ты забудешь все, что ты пережил в этой клинике, даже свою жену Лу Нан".

Ян Лу как бы не качала головой: "Нет, я не забуду свою жену, ни в коем случае". Я не изменился и в здоровье, но любовь, которую я испытывал к ней, обещание, которое мы сдержали на всю жизнь".

Нин Тао замер на мгновение, три жизни заслуги в обмен на одну жизнь связи, он любил Лу Нан так глубоко, как может быть любая несправедливость? Истинная любовь бесценна. Сколько людей в этом мире имеют истинную любовь? То, что дала ему клиника Тенка, на самом деле было самой ценной вещью.

"Доктор Нинг, пожалуйста, пропишите акт". Ян Лу смотрел на Нин Тао твердыми глазами.

В углу рта Нин Тао появился намек на улыбку, когда он сел за свой стол и вытащил свой рецепт, чтобы подписать рецепт.

Криллу подписал рецепт.

Нин Тао дал Ян Лу бутик первичный рецепт Дан, "Возьми его".

Ян Лу засунула в рот тот бутик Дэн по первичному рецепту и проглотила его.

Зеленый дым в Триподе Добра и Зла вскочил навстречу Ян Лу..........

В ночном небе бесшумно светилась серебристая луна в виде диска, а прохладный лунный свет окутывал все вокруг.

Луна в прошлой жизни и луна в этой жизни, одна луна?

Никто не может ответить на этот вопрос.

Лу Нан прогуливался по двору, лунный свет тянул ее вниз и бросал ее фигурку на грязный пол. Розы на стене забора пахли цветами, но она не чувствовала запаха и не видела опьяняющего лунного света. Всё, что у неё было в сердце, это Ян Лу, её муж.

"Почему он еще не вышел? И звука тоже нет..." - пробормотала она сама.

Дверь в комнату внезапно открылась, и Нин Тао вышел из комнаты, неся в руках свой маленький сундук с лекарствами.

Лю Нан врасплох сказал: "Доктор Нинг, операция закончена"?

Только что она почувствовала, что время слишком медленное, но когда она увидела, что Нинг Тао снова вышел слишком быстро, как такое короткое время могло излечить такое серьезное заболевание?

Нин Тао сказал: "После операции заходите к мужу, он все еще в коме, и пройдет некоторое время, прежде чем он проснется.....".

До того, как его слова могли быть закончены, Лу Нан уже бросился в дом с нетерпением.

Нин Тао улыбнулся и покачал головой, неся небольшой сундук с лекарствами к двери во двор.

Лю Нан внезапно снова выбежал: "Доктор Нин, спасибо!"

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Не за что, это то, что я должен сделать. Когда ваш муж проснется, если он вас не вспомнит, вы проиграете ему видео, которое мы записали, не торопитесь, дайте ему время, и он вас вспомнит".

"Хмм!" Лу Нан ответил, повернулся и снова побежал внутрь.

Оставив дом Лу Нан, Нин Тао шел не к входу в деревню, откуда вышел из деревни Цзянчжэ, а к склону холма в конце деревни.

Сегодня вечером он поднимется на вершину Мечного Двора и узнает секрет Мечного Двора!

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Просто выйдя из Мурао и направившись вверх по холму, зазвонил телефон с входящим звонком.

Нин Тао достал свой мобильный телефон и посмотрел на него, затем поцарапал кнопку ответа, но, не дожидаясь, пока он что-нибудь скажет, голос Цинь Чжоу вырвался из телефона.

"Брат Нинг, ты в клинике?"

"Нет, я на горе Меч Корт".

"Зачем ты бежишь к горе Павильон мечей в такой поздний час?"

"На этой горе есть духовная земля, кстати, ты слышал о Сюань Тяньцзы?"

"Никогда не слышала об этом, моя сестра, наверное, знает."

"Я вернулся, чтобы поговорить с тобой, ты мне зачем-то звонил?"

"Почти закончил переодеваться, еще немного, но я весь в боли, я хочу попросить тебя сделать мне массаж, ты снаружи и забудь об этом, это чертовски больно."

Нинг Тао, ".........."

"Когда ты вернешься?"

"Я не знаю".

"Тогда я подожду тебя, поторопись, ой, больно......"

Нин Тао не мог не горько посмеяться, повесил трубку и продолжил восхождение к горе. Следы овечьего кишечника быстро остались позади, и каменный лес снова оказался в поле зрения. Он оставил здесь кровяной замок, и с удобной дверью мог за несколько секунд вернуться в клинику, а затем пойти к "маленькой хозяйке", чтобы сделать Циньчжоу массаж, но эта идея только что проросла в его голове, когда он был забит до смерти, и он продолжал подниматься на вершину горы.

После каменного леса дороги не было, девственный горный лес был черным, а ночной ветер тряхнул полог дерева и издавал шелестящий звук. В траве щебетали насекомые, и щебетание было жутким. Другими словами, раньше он определенно не осмеливался подниматься на такую гору посреди ночи, теперь он был свободен от стресса.

Взбираясь через лес, почти два часа спустя Нинг Тао прибыл на вершину горы Джианг.

Вершина горы была густой с туманом, а видимость составляла всего дюжину метров. Несмотря на то, что сейчас лето, температура на вершине горы упала из-за высоты над уровнем моря, и в некоторых местах все еще видны морозы. Нин Тао был одет в толстовку и чувствовал себя немного холодно, управляя своей силой духа, прежде чем приспособиться к этому.

В поисках земляного чернильного камня все пульсации чернил в виде чешуек.

Нин Тао взял земли ищет чернильный камень и ходил осторожно в направлении, указанном земли ищет чернильный камень, желательно приходя к обрыву. Впереди была пустая пустота с затяжным туманом, а внизу - пропасть без дна.

"Ничего, что-то пошло не так?" Нинг Тао думал в недоумении.

Как раз в это время рябь в землеискатель чернильного камня подскочила к середине, и все рябь водопадов в целом затонул вниз.

Секрет здесь под обрывом!

Нинг Тао был так взволнован, что посмотрел вниз по скале, но его глаза были полны белого тумана и крутых скальных стен, которые были очень мокрыми и выглядели очень скользкими. Он нахмурился сразу, даже профессиональный скалолаз не посмеет взобраться на такой утес голыми руками, не говоря уже о нем.

Нин Тао отступил, выбрал горный камень, а затем укусил правый указательный палец, чтобы нарисовать на камне кровавый замок. Он использовал ключ от клиники, чтобы открыть замок с кровью, и вернулся в клинику Sky Out Clinic, а затем бросился за чем-то. Потребовалось некоторое время, чтобы он прошел через темные углы под одной полкой, прежде чем нашел веревку и железный крюк.

Я не знаю, сколько людей попали в эту клинику, но Чен Пинг Дао сбежал, но владелец клиники, который не может выбраться из нее, вероятно, уже давно ушел. Эта веревка, как и Трипод ладана нами и Разбитый Трипод, вероятно, также является лекарственным инструментом, оставленным позади определенным поколением мастеров, и считается революционным наследием.

Найдя инструменты, Нин Тао на мгновение переместилась, чтобы попросить Цинчая о помощи, и могла подумать, что она все еще линяет кожу и не имеет одежды на теле.

Подойдя к обрыву, Нинг Тао открыл веревку. Веревка была безымянной толстой, зеленовато-серой и при открытии имела длину около тридцати метров. Это не конопляная веревка, это не нейлоновое волокно, это как какое-то растительное волокно с точки зрения текстуры и внешнего вида, оно немного растягивается, оно очень прочное, и это хорошая подшипниковая опора.

Он защелкнул крючок в скалистой вершине, затем обвязал другой конец веревки вокруг талии, схватив веревку и аккуратно скользя вниз.

Ветер, порывающийся под скалой, и лицо скалы были крутыми и скользкими. Белый туман дышал ветром сквозь тело, и сцена была похожа на море облаков, действительно вероломная. Неудивительно, что жители деревни "Павильон мечей" не смогли найти то, что оставил Сюань Тяньцзы, кто придет в такое место?

Веревка была всего около 30 метров, но Нинг Тао спустился как минимум на 50 метров до конца. По этой причине веревка была натянута, а затем к ее длине добавился вес его тела, но пятидесяти метров просто не хватило. Когда он вытащил Искателя Ту Янь, чтобы проверить, направление, указанное Искателем Ту Янь, все еще позволяло ему спуститься вниз.

Он не мог не жаловаться: "Сюань Тянь Цзы, Сюань Тянь Цзы, твоя голова больна? Где я найду веревку такой длины?"

Вздернул и продолжил висеть.

Отдохнув несколько минут, Нин Тао, наконец, отказался от идеи развязать веревку и спуститься вниз голыми руками, он влил свою духовную энергию в руки и схватил веревку, чтобы подняться вверх. Однако именно эта духовная сила излилась в него, и зеленовато-серая веревка его появления выпустила зеленовато-серую ауру милли-света, на поверхности которой мерцала загадочная руна!

Это волшебное оружие!

Веревка, по которой собирались лекарства, брошенная в темный угол, была волшебным оружием. Однако, это также нормальная ситуация, предыдущие владельцы клиники Тяньвай были не все Врачи-культиваторы, Врачи-культиваторы принимают веревку лекарства, может ли это быть нормальной веревкой?

Сердце Нин Тао было наполнено волнением, и вместо того, чтобы подняться вверх, он попытался соскользнуть вниз.

Родилось чудо, и первоначальная нижняя веревка, которую он опускал, удлинялась на один отрезок и удлинялась на один отрезок, как будто это была бездонная веревка. В этом случае, по его мнению, он может сползти к подножию Эвереста, если поставит железный крюк на вершину горы и сползет вниз.

Прошло еще пятьдесят метров, и перед ними на скале появилась пещера. Отверстие пещеры узкое, нетронутое рукотворной резьбой, и кажется естественной трещиной. Пещера черная, и ты не можешь видеть, что внутри.

Пульсации чернил от землеройного чернильного камня подскочили в направлении, где находилась пещера.

Нин Тао вошел в пещеру, расстегнул талию, затем вытащил мобильный телефон и включил функцию фонарика. Когда свет засиял, его выражение мгновенно стало тяжелым.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0121 Сокровища Сюань Тянь Цзы**

Глава 0121 Сокровища Сюань Тянь Цзы В нескольких шагах от пещеры стоял каменный памятник с предупреждающими словами "Смерть тем, кто согрешает". Свет перешагнул через монолит, и треснувший проход между скальными стенами изогнулся и изогнулся так, что было невозможно увидеть, что внутри.

В голове Нинг Тао была какая-то озабоченность: "Может ли быть какая-нибудь ловушка для органов, или формирование заклинания, или что-то в этом роде?"

Но они все здесь. Ты не можешь просто повернуться и убежать только потому, что видишь слова "Смерть нарушителям", верно?

Нин Тао взял свой мобильный телефон и переступил через каменную стелу, осторожно шагая вглубь пещеры. Свет размахивал, шаги перекликались в безмолвной пещере, а некоторые камни были похожи на призраков и зверей, скрывающихся во тьме, готовых в любой момент наброситься на него, чтобы нанести смертельный удар нарушителю закона.

Сначала его прогулка была жуткой, и постепенно напряженные нервы немного расслабились после того, как не случилось никаких неожиданных обстоятельств. Через зигзагообразные зияющие проходы перед ним появилась пещера, расположенная внутри горного тела.

Он не был большим, примерно таким же, как экранный зал, который мог вместить несколько сотен человек для фильма, с широким пространством внизу и небольшим пространством сверху, в форме остроконечной шляпы. На высоте около тридцати метров от основания до вершины пещеры, линия сталактитов опускается вниз, как побеги, растущие вверх ногами, некоторые большие и длинные, некоторые сжимают друг друга, чтобы сформировать различные нечетные формы. Вверх в каменных стенах были вырезаны маленькие отверстия, круглые и круглые, как улей, но неизвестно, для чего они предназначались.

"Не похоже, что есть какая-то опасность". Нин Тао думал в своем сердце, делая шаги от конца прохода в землю пещеры.

Но это был удар, который внезапно слегка утонул под ногами. Он подсознательно поднял голову, и в этот момент звук чего-то катящегося внезапно пришел из тех искусственно вырезанных круглых отверстий на вершине пещеры, за которыми следовали большие и маленькие камни, падающие, как капли дождя!

Только что он задавался вопросом, для чего эти круглые отверстия, и теперь он знал, что они для того, чтобы бросать камни.

В панике, Нинг Тао слегка раздвинул ноги и прыгнул туловище назад.

Бряк!

Валун внезапно выкатился со стороны прохода позади них, запечатав обратную дорогу.

Спина Нинг Тао врезалась в валун и отскочила назад под действием силы реакции. Его чувство кризиса круто поднялось до критической точки, и духовная энергия вырвалась из дворца грязевых пилюль, чакра духовной энергии мгновенно завершилась. В тот же момент камень в несколько раз больше, чем его голова, врезался ему в голову.

Бряк!

С приглушенным звуком он был разбит так сильно, что его глаза ослепляли, а череп, казалось, трещал. Поспешив, он поднял талию, и когда камень упал с верхней части головы, его спина была прижата к валуну, который запечатал проход.

Бах!

Еще один камень был на затылке его ноги, и рот был открыт, но ничего не кричало.

Бряк! Бряк! Грохот .................

Куски круглого камня упали с вершины пещеры, разбивая землю до тряски. Плотность, площадь, не говоря уже о людях, даже птица не может спастись от каменного дождя!

Если бы Нинг Тао не практиковал это божественное умение, его жизнь уже была бы объяснена здесь.

Каменный дождь прекратился, но Нин Тао все еще цеплялся за огромный камень, холодный пот на лбу. Ужасный опыт только что заставил его также принять решение о том, что он должен быть готов к тому, чтобы в будущем занять подобное место, если он захочет снова его исследовать. Только что, если бы это был не камень, который упал, а копье или что-то вроде того, он тоже был бы мертв, так к кому бы он пошел?

После нескольких минут безмолвия Нин Тао отошел от камня, все еще прижатого к затылку ног, и продолжил двигаться вперед.

Чернила пролились из камня чернил, ищущих землю, в то время как уклонение от камня, но он больше не был нужен. Не заходя далеко во внутреннее пространство пещеры, Нинг Тао нашел небольшое поле, вымощенное духовной землей, площадь которого составляла не менее десятка квадратных метров!

Эта ситуация действительно нормальная, Сюань Цзи Цзы является владельцем земного чернильного камня, если он живет пару тысяч лет, то неудивительно, что он находит столько духовной земли с земным чернильным камнем.

Кроме того, в маленьком спиртовом поле было посажено несколько спиртовых материалов. Он тщательно его различал, и среди них было растение женьшень, с разноцветными листьями, и свет, освещающий его в семь цветов, был удивительным. Растение ягод годжи, с десятками черных ягод годжи, завязанных сверху узлом, каждый кристально чистый, как чернила и нефритовые бусины. Редька с белыми листьями, немного редьки, обнаженной за пределами Земли Духа, была бирюзовой, как изумруд. Там также был зеленый лук, кроваво-красный повсюду, цвет и текстура которого была похожа на тончайший кровавый коралл.

Однако, это было только суждение Нин Тао, основанное на форме и характеристиках, относительно того, были ли эти четыре духовных материала женьшенем, ягодами годзи, редисом и луком, было неизвестно. Его знаний о выращивании просто не хватало, и их нужно было подзаряжать.

"Клиника маленькая в пространстве, и нет места для возвращения духовной почвы, так что лучше остаться здесь и позволить духовному материалу расти здесь". Духовная почва из клиники может быть получена и здесь, расширяя площадь посадки". Нинг Тао так думал в своем сердце.

Пройдя через "Линг Тянь" и пройдя некоторое время вперед, каменная дверь, открытая на скале, вошла в вид Нинг Тао.

Каменная дверь была плотно закрыта, и он попытался протянуть руку и толкнуть. Я думал, что не смогу тужиться, но каменная дверь открылась этим толчком. Когда каменная дверь задвинулась внутрь, он ловко прыгнул в сторону, уклонившись от темного оружия, которое потенциально может выстрелить из него.

Никакого скрытого оружия, выстреленного из каменной двери.

Нинг Тао вернулся к двери, взял фонарик мобильного телефона, этот взгляд был ошеломлен на месте преступления.

За каменной дверью находилась комната с каменными столами и книжными полками, набитыми книгами и бамбуковыми журналами. Там же была каменная кровать, на которой сидел сухой труп со скрещенными ногами.

Лицо высохшего трупа было всего лишь слоем кожи, глазные впадины были глубокими, а за веками, казалось, ничего не было. Его одежда давно обветшала, и на его голой груди был кратер, который выглядел так, как будто его ребра были сломаны пощечиной. Он держал в правой руке веера, который был относительно нетронутым, за исключением нескольких сломанных костей веера, и бумаги, которая прилипла к костям веера, была сломана.

Нин Тао замер на полминуты, прежде чем вернуться, он осторожно вошел в каменный дом, также размышляя над вопросом в своем сердце: "Он не может быть Сюань Цзи Цзы, не так ли?".

Инь Мо Лань сказал, что Сюань Тяньцзы прошел через перерыв и вознесся на небо, если этот сухой труп, сидящий с крестом на каменном ложе, был Сюань Тяньцзы, то он вознесся не на небо, а на небо.

Догадка Нин Тао была быстро подтверждена, на талии трупа висел нефритовый кулон, на котором было выгравировано три слова "Сюань Тянь Цзы". Кроме того, при ближайшем рассмотрении он определил, что Сюань Тяньцзы действительно получил сильный удар в грудь, с тремя сломанными ребрами, одно из которых было пробито в сердце, где оно находилось.

Смерть Сюань Тяньцзы была явно связана с травмами, полученными в груди.

Нин Тао снял вентилятор с руки Сюань Тяньцзы, и он был тяжелым, кости вентилятора были сделаны из духовного материала металла, и он был холодным и пронзительным в руке. Вентиляционная бумага также не является обычной бумагой, но сплетена из растительных волокон. После открытия на вентиляторе написаны слова "небьющийся".

Нинг Тао горько засмеялся: "Какой нерушимый, такой гнилой, зачем говорить "какой нерушимый"? Но этот вентилятор холодный, возьмите его обратно и почините его гнилой сломанной кастрюлей и используйте как вентилятор кондиционера, вентилятор - это прохладный ветерок".

Интересно, что чувствовал Сюань Тяньцзи, когда услышал это от Нин Тао.

Нин Тао воткнул в талию своих брюк неразрывный вентилятор, и точно так же, как он собирался пойти на книжную полку, чтобы посмотреть, есть ли какие-нибудь полезные книги о знаниях о выращивании, он вдруг заметил, что Сюань Тяньцзы, кажется, сидит на чем-то под задницей, с одним только рожком, показывающим.

"Старейшина Сюань Небесный Сын, прошу прощения." Нинг Тао протянул руку, схватил рог и подернул его в сторону Только одного.

Ничего себе!

Труп Сюань Тяньцзы внезапно обрушился, руки отвалились, ребра оторвались, голова оторвалась от шеи, дважды скатилась на каменную кровать и упала на землю.

Нин Тао широко открыл рот, за десять секунд до того, как закрыл его, а потом снова сказал: "Простите".

Прижатая к заднице Сюань Тяньцзы была куском спиртовой бумаги, используемой культиваторами для рисования очарования, эта бумага была сделана из бамбуковой целлюлозы спиртового бамбука и не выдерживала никакой погоды в течение тысячи лет. Эта бумага чрезвычайно ценна и гораздо более совершенна, чем специальный рецептурный знак, используемый для выписывания рецептов в клиниках за пределами неба.

Нинг Тао открыл духовную бумагу и поднял глаза.

На листе бумаги написано: "Сын Сюань Тяньцзы - это целая жизнь в производстве, и он находится всего в одном шаге от того, чтобы подняться на следующий уровень". В древние времена небо и земля были богаты духовной аурой и материалами. Но сейчас, когда духовной энергии мира не хватает, а ресурсов для возделывания крайне мало, даже если у культиватора есть талант, он все равно может пересечь барьер и войти в бессмертный мир.

Что еще более отвратительно, так это отсутствие духовной энергии и рост похотливых демонов, которые создали бесчисленное множество новых демонов и бичевали землю. В долгосрочной перспективе на кону весь мир. Я провел всю свою жизнь, обезглавливая демонов и удаляя демонов и защищая праведные пути мира, но в конце концов потерпел неудачу. Группа новых демонов с Запада устроила ловушку и использовала новых демонов как приманку, чтобы заманить меня в засаду, но я знал, что мне не удастся сбежать.

Тот, кто видит эту предсмертную записку, является преемником пещеры Дао. У Хонто было только одно последнее желание, чтобы лидер этой новой группы демонов назывался Адольф Сид. Надеюсь, ты избавишься от них, чтобы дух Слова на небесах пребывал в мире.

Каменный лес на склоне холма был заклинанием, оставленным главным Дао, но, к сожалению, отсутствие ауры уже потерпело неудачу. Под квадратной стелой был потайной ход, а под каменной кроватью был соединен потайной ход. Вход в пещеру закрыт, а секретный проход под кроватью обеспечивает доступ в пещеру.

Посмертное письмо адресовано Сюань Тянь Цзы.

"Адольф Сид?" Нин Тао уставился на имя нового вождя демонов на предсмертной записке, удивляясь, почему он придумал страшную фигуру, Адольф Гитлер.

Но он последовал еще одним качанием головой, как такое возможно? Хотя Сюань Тяньцзи не записал, когда он умер, но что касается выветривания его трупа, это было, по крайней мере, несколько сотен лет назад, как мог новый лидер демонов, устроивший засаду, чтобы убить Сюань Тяньцзи, быть Адольфом Гитлером?

Нин Тао поднял голову Сюань Тяньцзы и положил ее на каменную кровать, затем дал глубокий поклон трупу Сюань Тяньцзы: "Я хозяин небесной внешней клиники, это моя часть, чтобы сделать работу для Небес, если тот Адольф Сид, о котором упоминали старшие, все еще в этом мире, я обязательно отомщу за тебя и убью его". После паузы он добавил: "Я хотел бы положить пожилых людей в землю, старшеклассники не против?"

Очевидно, что у Сюань Тяньцзи не было бы проблем с этим.

"Хорошо, тогда я приду и похороню пожилых в другой день." Нин Тао дал еще один поклон трупу Сюань Небесного Сына, а затем пошел на книжную полку.

Книги и наброски из бамбука на книжных полках связаны с выращиванием, и все они написаны от руки.

Нин Тао снял копию "Сборника духовных материалов" и сел за каменный стол, чтобы прочитать его. В книге он нашел описание четырех видов духовного материала, выращенного на "духовных полях" снаружи, красочного женьшеня под названием "семицветный женьшень", который можно разводить только в ущельях, где часто появляется радуга, а аура изобилует. Эта белолистая редька называлась нефритовой, и ее можно было выращивать только на нефритовых шахтах с аурой. Кроваво-красный лук назывался "трупным луком", который можно было вылечить только на древнем поле боя, где трупы и кости накапливались, как горы. Эта волчица называется Почкой Дьявола, и может быть выведена только из могил тех, кто нечестивы.

Все эти четыре духовных травы чрезвычайно ценны, и все они являются лучшими духовными травами, используемыми в очищении эликсиров. Особенно дьявольская почка, человек с дефицитом почки может избавиться от недостатка, съев одну и восстановив силы.

Этим взглядом Нин Тао погрузился в знания Компендиума Духовных Материалов и не покидал пещеру Сюань Тяньцзы до тех пор, пока его мобильный телефон не разрядился.

Прямо сейчас пещера горы Павильон мечей была и его пещерой, и он вообще не брал тайные ходы под кроватью.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0122: Давайте есть курицу. Бар.**

Глава 0122 Давайте есть курицу. Бар. В клинике за пределами неба царила тишина, штатив добрый и злой был черно-белый, добрый и злой, семизвездочная лампа тускло освещалась, все было как прежде, ни малейшей перемены из-за исцеления доброго человека из третьего мира. Даже когда Нин Тао вернулся, человеческое лицо на Доброй и Злой Тропе ни на минуту не открыло глаза.

Нин Тао открыл бамбуковый эскиз учетной книги и посмотрел на него, баланс по бамбуковому эскизу учетной книги показал, что он составил 1133 очка, а хорошие qi и плохие qi также немного уравновешивались. Только когда он приходит, пузырьки добра и зла пузырятся в штативе, а пациенты, которые приходят, все зелёный дым. Но у него нет никакого чувства чести в этом отношении, а, скорее, он всегда призывает его зарабатывать деньги для своей практики.

Нин Тао положил бамбуковый набросок бухгалтерской книги обратно в маленький ящик для лекарств, затем снял с полки прогнивший штатив и приготовился его подлатать.

У него было два куска дерьма, и он выбрал "небьющегося" вентилятора, который только что прибыл. В конце концов, это жаркий летний день, и это приятно иметь вентилятор кондиционера в руке, который может вентилировать прохладный воздух.

Он положил неразбитый вентилятор в прогнивший и разбитый горшок, затем сел со скрещенными ногами и прижал руки к стенке горшка, когда из его ладони вырвались два облака пламени дана.

Базз!

Сломанный Трипод жужжал, черно-белый Дан Пламя прыгнул на два фута выше, и небьющийся вентилятор исчез в Дан Пламя...........

По мере того, как солнце разбивалось, золотое утреннее солнце проливалось на плитки клиники, словно придавая ей слой золотой пыли.

Нинг Тао вышел из клиники со сложенным вентилятором в руке. Кости вентилятора сделаны из морозного серебра, которое обладает свойством ледяного холода, а также имеет эффект отпугивания зла, которое тверже, чем сталь, но легче. Лицо вентилятора изготовлено из користого волокна абиссального цимбалы, а его прочность не имеет себе равных. Кора цимбалы обыкновенной является очень распространенной китайской травой и играет важную роль в производстве подводных кабелей, в то время как абиссальная цимбалы является духовной травой для выращивания и является еще более редкой и драгоценной. Для вентилятора, тонкого как бумага, штурмовая винтовка на рынке не будет проникать. По сравнению с костями веера из матового серебра, эта поверхность веера, изготовленная из абиссального волокна дульциса, более ценна.

Это все знания, которые Нин Тао получил в результате изготовления Сборника духовных материалов, в котором содержатся не только описания и иллюстрации духовных материалов на металлической основе, но и иллюстрации и описания духовных материалов на растительной основе. Сборник духовных материалов имел большую ценность для начинающего культиватора Нинг Тао.

Нин Тао потряс небьющегося вентилятора и пришел к передней части пещеры Цинь Чжоу, каждый раз, когда он трясло вентилятор, был холодный ветер, как мороз тает, и свежая увлажненность отрицательных ионов, что было не во много раз комфортнее, чем дуть кондиционеров воздуха.

Змея выползла из травы в густом рое, но, увидев, что это Нинг Тао, снова отступила.

"Чинг Чоу". Нинг Тао лаял.

"Это брат Нинг, входите." Голос Цинь Чжоу вышел из пещеры, все еще мягкий и хороший.

Нинг Тао засомневался: "Ты уже поменял кожу?"

"Все изменилось, прошлой ночью было больно, а ты даже не пришел ко мне." В голосе Цинь Чжуя был намек на мелочность.

Клочок дыма внезапно вылетел из пещеры.

Нин Тао любопытно спросил: "Почему в пещере дым?"

Голос Цинь Чжоу: "Я кипячу лекарство и поджарил горного цыпленка, ты еще не завтракал, заходи, я дам тебе цыпленка". Бар."

Это предложение в ухо, весь Нинг Тао не был хорош.

Он колебался несколько секунд и, наконец, добрался до пещеры.

Цинь Чжуй была действительно кипящая медицина, и она не знала, где она получила горшок с песком, из которого кипятить медицину, при поддержке трех камней. Она надувала ягодицы и сжигала огонь перед "каменной печью". Рядом с костром жарилась курица, уже жирная и ароматная.

Но ничего из этого не было сутью, сутью было то, что на ней был только бюстгальтер и треугольник брюк. С ее надутой задницей горящий огонь, что полная луна, как форма, что таинственная форма, чувство Нин Тао, как будто он ударил дротик в один ход. И это был отравленный дротик, и отравленная реакция была настолько сильной, что застыла.

Цинь Чжоу оглянулся на Нин Тао со сладкой улыбкой на лице: "Брат Нин, иди сюда, я дам тебе курицу. Бар."

Почему ты должен носить слово "бар"?

В сердце Нин Тао был беспорядок чувств, он подошел жестко: "Я врач, вы больны и ищите меня, чтобы вылечить его, зачем кипятить лекарство самому? Что ты кипятила?"

Цинь Чжуй сказал: "Я не болен, это лекарство, чтобы быть пьяным после изменения кожи, традиция нашего клана, это также можно сказать, что секретная техника, вы не заботитесь, есть курицу". Вперед."

Она сломала куриную ножку и отдала ее Нин Тао.

Нин Тао устал от ночи и тоже проголодался, поэтому он взял куриную ножку и открыл ее.

Цинь Чжуй, с другой стороны, взял из каменной плиты кастрюлю с песком и, независимо от того, была ли она горячей или нет, подошел к его рту и налил ему в рот кипящий целебный суп.

Нинг Тао был ошеломлен: "Ты не боишься быть горячим?"

Цинь Чжоу налила в живот большую кастрюлю с песочным лекарством, сороконожка еще висела в углу рта, она снова засосала сороконожку, вытерла рот и сказала: "Этот Суп из семи ядовитых напитков нужно выпить, чтобы улететь, он имеет рыбный запах, когда холодно".

Нинг Тао, ".........."

Цинь Чжоу также оторвал куриную ножку и присел на корточки напротив Нин Тао и обгрыз его вверх.

Нин Тао действительно не знал, куда поставить глаза, это была самая трудная курица, которую он когда-либо ел в своей жизни.

"Кстати, зачем ты пьешь это суповое лекарство?" Нин Тао искал тему, думая, что если он не найдет о чем поговорить, то есть шанс, что за завтраком на этот раз произойдет что-то неожиданное.

Голос Цинь Чжуй был приглушен, когда он жевал курицу: "Суп из семи ядов - это чрезвычайно ядовитый лекарственный суп, используемый для дополнения токсичности в моем теле". Каждый раз, когда я меняю кожу, токсичность в моем организме резко снижается, поэтому мне нужно наверстать упущенное".

Вот и все, неудивительно, что она даже ест сороконожки.

"Я нашел пещеру Сюань Тяньцзи, я покажу тебе позже". Если тебе там нравится, ты тоже можешь там жить". Глаза Нинга Тао были немного неконтролируемы, когда он следовал и нашел другую тему.

"Это то место, где я живу, это близко к тебе, но я также хочу пойти с тобой, чтобы увидеть Пещеру Культиваторов, я никогда не видел ее раньше." Цинь Чжуй сказал.

"Клиника переезжает в следующий день сбора арендной платы и мы все должны переехать." Нинг Тао сказал.

"Тогда я лучше найду место, где остановиться рядом с клиникой." Цинь Чжоу сказал, что ее явно не интересуют причины, по которым клиника переехала.

Съев курицу, Нин Тао отвез Цинь Чжоу обратно в клинику Небесного форпоста. Цинь Чжуй на самом деле не хотел входить, и Нин Тао силой втянул её, и в результате человеческое лицо на Добром и Злом Триподе показало яростный взгляд, как только она вошла.

Учитывая чувства Цинь Чжоу, Нин Тао взял то, что он хотел взять с собой так быстро, как он мог и открыл удобную дверь, которая привела прямо в пещеру Павильон мечей.

Он взял с собой этот кусок духовной земли и объединил его в тот кусок духовного поля площадью в дюжину квадратных метров, добавив немного больше площади. Хотя это не так много, но с камнем для охоты на землю в руках, в будущем, безусловно, будет больше духовной почвы в этом маленьком духовном поле, площадь увеличится немного, он ближе к мечте стать владельцем земли для возделывания.

Он также принес вчера вечером отремонтированный с помощью небьющегося вентилятора дровосексуальный нож для использования в качестве мотыги.

Ка-чау!

Дереворезный нож раскололся, скала под лезвием сломала щель, искрится, но лезвие древорезного ножа не имеет даже небольшого зазора.

Рука Нин Тао колебалась равномерно, и на скальном грунте рядом с каменным домом постепенно появился кратер, который затем снова превратился в глубокую яму.

Если бы Тан Тяньрен был духом в небе, интересно, что бы он чувствовал к действиям Нин Тао в этот момент.

Это не было опустошением Оружия Дхармы предков клана Тан, которое должно было быть использовано в качестве головы, это было осквернением Оружия Дхармы!

Однако именно в процессе раскопок с помощью деревянного ножа Нин Тао обнаружил ситуацию, когда он не смог освободить мощный меч qi, выпущенный Тан Тяньрэнь с помощью своей особой духовной силы. Он отдал рубильный нож Цинь-Чжуюю для попытки, и Цинь-Чжуюй смог отпустить свой меч Ци.

Это также означало, что его особая духовная сила не могла управлять заклинаниями и заклинаниями обычных культиваторов так же, как и духовная сила обычных культиваторов. Земля ищет чернила камень является исключением, так как он только должен быть введен с чернилами, чтобы запустить автоматически. Неразрушимый вентилятор Сюань Тянь Цзы также был исключением, так как он был оборонительным состоянием, как только разворачивался и не требовал активации ауры.

Эта ситуация на самом деле соответствует справедливости небесного пути.

Ведь его особая духовная сила культивировалась с помощью добра и зла ци, и ему нужно было только лечить пациентов клиники, чтобы иметь богатые ресурсы для выращивания. Духовная энергия простых практикующих людей и демонов настраивается из духовной энергии неба и земли, а недостаток ресурсов для возделывания крайне затруднен. Кроме того, в конце концов, его особая духовная сила обладала превосходными целительными способностями, а также обладала извращенными оборонительными способностями, он взял такое большое преимущество, он врач-культуролог, если он также обладал мощными способностями в области боевых действий, то пусть культиваторы и демоны существа живут так?

"Скажем, тысяча способов и десять тысяч, я естественный посредник между добром и злом, обычные земледельцы и демоны мне бесполезны, я могу использовать только подвиги и подвиги Небесных внешних клиник. Кажется, что для того, чтобы стать сильнее, я должен модернизировать клинику, заработать больше денег и открыть двери сокровищницы Библиотеки свитков Священного Писания и Библиотеки снадобий". Сердце Нинг Тао размышляло.

После рытья ямы Нин Тао похоронил тело и кости Сюань Тяньцзы, а после захоронения воздвигнул стелу для Сюань Тяньцзы.

Спрятав Сюань Тяньцзы, Цин гнался за каменным домом, он отправился на книжную полку, чтобы найти книгу заклинаний для чтения, и результаты еще раз доказали, что он не может практиковать эти заклинания вообще. Он был как дизельный автомобиль, обычные культиваторы и демоны - бензиновые машины, бензиновые машины нуждаются в бензине для работы, дизельные машины нуждаются в дизельном топливе для работы, этот дизельный автомобиль не будет зажигать огонь, если он добавит бензин.

После жеребьевки, уже полдень.

С вершины пещеры был брошен луч света, концы которого сияли на небольшом духовном поле.

В круглых пещерах, где раньше скатывались камни, также был слабый свет, и свет в пещерах был еще очень слабым, но не было необходимости, чтобы свет был виден должным образом. Неудивительно, что отверстие было заблокировано и не душно, там была вентиляционная труба.

"Давай вернемся, потом ты останешься дома и будешь следить за дверью, пока я иду в деревню "Павильон мечей", в деревне под этой горой будет построен "Сиротский приют "Солнечный свет". Думаю, когда она будет построена, нашей клинике тоже придется переехать". Нинг Тао сказал.

"Переходим к чему?" Цин спросил о нем.

Нинг Тао горько улыбнулась: "Я тоже не знаю".

Это стало болезнью его сердца.

Это мир, который говорит, что он не большой и не маленький, и клиника на небесах может переехать куда угодно.

Цинь Чжуй закрыл глаза и соединил ладони.

Нин Тао любопытно спросил: "Что ты делаешь?"

Цинь Чжуй пробормотал что-то перед тем, как открыть глаза и посмотреть на Нин Тао: "Я загадал желание, я хочу, чтобы клиника переехала на Амазонку, мне нравятся леса и болота там, ну, и еда".

Нинг Тао, ".........."

Ее так называемые деликатесы должны быть амазонскими ядовитыми змеями, скорпионами, сороконожками или чем-то вроде того.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0123 Глава 0123: Дракон и Тигр.**

Глава 0123 Живой дракон, живой тигр учитель Ян Нин Тао вышел из каменного леса и потряс его нерушимый вентилятор, когда он шел к деревне Jiange у подножия горы. Он позвонил Зоу Юлиню, чтобы спросить его о том, как найти строительную компанию, а Зоу Юлин сказал, что это сделано, и что ему нужно будет только подписать контракт на покупку земли, прежде чем он сможет приступить к строительству. Надо сказать, что эффективность Зоу Юлиня все еще очень высока, и, по его мнению, это на самом деле тоже искупление Зоу Юлиня.

Нин Тао вошел в деревню и пошел прямо к дому Лу Нан.

"Мэр Лу, вы дома?" Нинг Тао кричал, когда стоял перед дверью во двор.

Никто не ответил.

Нин Tao пробудил его глаза и нос к состоянию смотреть и нюхать, и вместо того чтобы увидеть врожденную ауру жизни Lu Nan и Yang Lu, он понюхал Lu Nan и Yang Lu. Не томительный запах, а прямое высвобождение из организма, очень сильное. Любопытный в своем сознании, он открыл потаенную дворовую дверь и вошел внутрь.

Комната, где жили Лу Нан и Ян Лу, была закрыта, и когда Нин Тао подошел к двери, он вдруг услышал странные голоса в комнате. Голос сразу раздражал его, а поднятая рука, готовая стучать, медленно отпускала.

"Хабби, поторопись, мне кажется, я слышала, как кто-то кричал снаружи..."

"Почему я этого не слышал? Ты солгал мне."

"Где ты слышишь кривизну твоего разума? Поторопись...."

"Я тоже хочу поторопиться, но я не знаю, что происходит, как мне теперь быть хорошим?"

Двое бормотали, совершенно не подозревая, что за дверью кто-то есть и что в доме есть звукоизоляция.

Нинг Тао не мог не улыбнуться, а затем отступил к двери во двор без звука.

Ян Лу, конечно, не мог найти причину, по которой он стал могущественным, но Нин Тао знал, что это такое. То, что он дал Yang Lu был хороший первичный рецепт Dan, который сам по себе несет эффект puiben твердых юаней, укрепление тела. Более того, как добрый человек третьего мира, такой как Ян Лу, Добрый и Злой Трипод естественным образом продлевал свою жизнь, когда он исцелял его, давая ему лучшее физическое состояние, так что нисколько не удивительно, что какой аспект стал сильнее.

Нин Тао нашел камень за дверью двора и сел, вынув из небольшого сундучка с лекарствами Духовный Материал и просмотрев его, продолжил изучение знаний о выращивании.

В пещере "Павильон мечей" было много других книг о культивировании и бамбуковых журналов, все они также были знаниями о культивировании, но так как он не мог культивировать и использовать их, у него не было особого интереса к обучению. Достаточно пролистать и узнать об этом, когда тебе больше нечего делать.

С таким взглядом прошло полчаса.

Закрытая дверь комнаты наконец-то открылась, и Лу Нан вышел из комнаты, убирая юбку на своем теле, в то время как он смотрел в сторону двери во двор. В результате этого взгляда Нинг Тао, которая сидела рядом с дверью двора и читала книгу, мгновенно покраснела.

Ян Лу также вышел из комнаты, он также увидел Нин Тао, на мгновение его глаза были в каком-то трансе, как будто он что-то вспоминал, но не мог этого вспомнить.

Лицо Лю Нан было еще более красноватым, и хотя она жаловалась на мужа, в сердце она была сладкой.

"Кто такой доктор Нинг?" Янглоу сказал, что в конце концов он не помнит.

Лу Нан посмотрел на Ян Лу странным взглядом: "Хабби, ты.........".

В это время Нин Тао положил Сборник Духовных Материалов обратно в маленький сундук с лекарствами, затем встал, улыбнулся и поприветствовал: "Мэр Лу, Учитель Ян, как вы?".

"Здравствуйте, доктор Нинг, заходите и садитесь." Лу Нан поприветствовал Нин Тао и зашел внутрь.

Ян Лу посмотрела на Нин Тао с неподвижным ошеломленным взглядом на лице.

Нин Тао вошел, состояние Ян Лу он увидел в его глазах и понял в своем сердце. Тот, кто поступит на лечение в клинику Sky Clinic, в конце концов, забудет его как врача. Теперь казалось, что Ян Лу не забыл свою жену, но только его как врача, и в результате он почувствовал облегчение. Ян Лу ничего не помнит о нем, и ему все равно, но было бы садизмом не вспоминать свою жену, Лу Нан.

На самом деле этот результат не удивляет, он заплатил за хорошие мысли и заслуги, накопленные в третьей жизни, за заслуги первых двух жизней даже у него нет соответствующей памяти, он только забыл о некоторых добрых делах, совершенных в этой жизни, и о лечении в клинике за пределами неба, и это никак не связано с его женой Лу Нан.

"Этот......." Ян Лу собиралась замолчать.

Лю Нан сказал врасплох: "Дорогая, ты что, даже не помнишь доктора Нинга? Доктор Нинг вылечил тебя, только вчера вечером, ты совсем не впечатлен?"

Ян Лу покачала головой: "Я......".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Вождь деревни Лу, не давите на учителя Яна". Вчера я ясно дал понять, что мое лечение может привести к тому, что г-н Ян потеряет память, поэтому я сделал эти видеозаписи. Теперь, похоже, это хорошо, что он не забыл тебя, только меня. Дайте мистеру Янгу немного времени и дайте ему устроиться".

"Спасибо, доктор Нинг." Сердце Лунана было тронуто и благодарно.

Нин Тао сказал: "Я здесь, чтобы подписать контракт на покупку земли, интересно, есть ли вождь деревни Лу?"

"Там есть, я отведу тебя в деревенский офис, чтобы подписать контракт." Лу Нан снова сказал Ян Лу: "Хабби, оставайся дома и хорошо отдохни, я отвезу доктора Нинга в деревню".

Ян Лу сказал: "Теперь я полон сил, мне не нужно отдыхать, я иду в школу, прошло много времени с тех пор, как я давал детям урок, я хочу пойти в школу".

"Ты, ну, ты иди, и если тебе нехорошо, иди домой и отдохни". Лу Нан динь. Она была уверена в физическом состоянии Ян Лу, только что лично проверив его.

Ян Лу посмотрела на Нин Тао и засомневалась, но все равно сказала: "Хоть я и не помню, но... все равно спасибо".

Нин Тао кивнул, и Ян Лу заслуженно поблагодарил его за это.

Лу Нан взял Нин Тао, чтобы подписать контракт на покупку земли, Нин Тао сделал платеж на месте, не один миллион, а два миллиона.

Телефон получил сообщение коллекции, Лу Нан с тревогой сказал: "Доктор Нин, вы нажали 1 на 2, я получил два миллиона, а не один миллион, я, я немедленно пойду в банк, чтобы перезвонить вам".

Она очень хотела выйти за дверь и пойти в банк.

Нин Тао позвонил ей: "Мэр Лу, я заработала два миллиона, и еще один миллион - это то, что я дала вашему мужу и вам".

"А?" Лу Нан был ошеломлен: "Зачем, зачем?"

Нин Тао улыбнулся: "Вы и Учитель Ян - оба хорошие люди, почему вы должны жить такой бедной жизнью, вы полностью достойны лучшей жизни".

"Нет, нет, нет заслуг, ты исцелил моего мужа, мы уже должны тебе небесную услугу, как мы можем хотеть твои деньги? Я, я все еще должен пойти в банк и позвонить тебе." Лунан опять собиралась.

Нин Тао потянул ее назад: "Мэр Лу, послушайте меня, я отдам этот миллион вам двоим, как вы с ним справитесь, вы можете использовать его, чтобы построить школу, предложить канаву, и отремонтировать дороги, я просто хочу сделать что-то хорошее, вы просто возьмите его". Если вы не будете чувствовать себя комфортно, в будущем вы и госпожа Янг просто поможете мне присмотреть за детьми в детском доме".

"Но....................... Лу Нан больше не знал, что делать.

Нин Тао отпустила руку, повернулась и ушла: "Просто живи своей жизнью, у меня есть дела, я пойду первой".

Лу Нан посмотрел на спину Нин Тао и его глаза не могли не увлажниться.

Компенсируя добросердечных пациентов клиники, это не закон клиники за пределами неба, это принцип, который Нинг Тао установил для себя. Заслуги, накопленные третьим поколением его семьи, исчезли, как только он заболел, и хотя он получил любовь, это кажется несправедливым и по отношению к нему, поэтому он хочет компенсировать Ян Лу. Когда он снова встретил такого пациента, как Ян Лу в будущем, он все равно должен был бы загладить свою вину.

Покидая деревню Jiange, Нин Тао не пошёл по дороге в устье деревни, а вместо этого поскользнулся вверх по горе и воспользовался кровавым замком из каменного леса на склоне холма, чтобы вернуться в Небесную внешнюю клинику.

Открывая дверь, Нин Тао, который был готов отправиться в Чейз Цин, неожиданно увидел человека, стоящего на садовой улице, Инь Мо Лана. В руке у него был большой мешок с тканью, от которого сильно пахло травами и странным запахом.

"Старейшина Инь, когда вы пришли?" Нинг Тао вздохнул.

Инь Мо Лан сказал: "Я принёс тебе материалы, которые тебе нужны, приезжай и забери их".

Как и Цинь Чжоу, у него был инстинктивный страх перед Небесной внешней клиникой и он не осмеливался к ней подойти.

Нин Тао спустился по ступенькам и подошёл к Инь Мо Лану, не разбудив нюхательного состояния носа, он также почувствовал запах упаковки в руках Инь Мо Лана в дополнение к спиртовому материалу пахло костями трупов. Затем он вспомнил материал, необходимый для уточнения "Поиск предков Дэна", "Столетняя женская мертвая кость". Несмотря на то, что его немного тошнило в сердце, он все же взял большую сумку из ткани, которую передал Инь Мо Лань.

Конечно, Инь Мо Лан сказал: "Это духовный материал, который я нашёл для вас, чтобы усовершенствовать Поисковую таблетку предков, осталось ещё четыре предмета, придумайте что-нибудь".

Нин Тао открыл посылку во рту и посмотрел на нее, и она действительно содержала множество духовных материалов, а также несколько трупных костей. Неприятный запах, который он только что почуял, был именно таким, каким выпустили кости, а затем он снова закрыл рот тканевого мешка и случайно спросил: "Какие четыре?".

Инь Мо Лан сказал: "Тысяча лет женьшеня, девственно-белых волос, зеленого лука, нефритового сердца и роз". В древние времена женьшень тысячелетий было легко найти, но теперь, когда он почти вымер, его трудно найти. Лук и нефритовые сердца трудно найти, я не видел их по крайней мере двести лет".

Когда Нин Тао двинулся в своем сознании, он вспомнил четыре чрезвычайно тонких духовных материалов, посаженных в духовной почве пещеры Павильон мечей, среди которых были семь цветных женьшеня, лук-труп и изумрудный редис. Согласно "Сборнику Духовных Материалов", эти три духовных материала на самом деле являются женьшенем, зелёным луком и нефритовым сердцем, и они более продвинуты, что означает, что он может использовать эти три духовных материала, чтобы заменить зелёный лук и нефритовое сердце, требуемые в рецепте. Ему нужно было только найти девственницу с белыми волосами, что означало, что у него были все духовные материалы, которые ему были нужны на рассеянной формуле, так что он мог бы сделать Древний Поиск Дан!

Однако лицо Нинг Тао было неподвижным: "Я знаю, сначала я поищу самые легкие девственные белые волосы, а потом придумаю, как найти три других материала для духа". Кстати, в Секте Танг есть какие-нибудь движения?"

Холодная презрительная улыбка появилась из угла рта Инь Мо Лана: "С этим старым ублюдочным волосом Тан Тяньрен мертв, кто из его потомков и учеников осмеливается двигаться? Если они до сих пор не знают, живы они или мертвы, я убью их!"

"Вот и все, возвращайся и жди моих новостей, пока я найду девственно-седые волосы." Нинг Тао сказал.

Инь Мо Лан кивнул, повернулся и ушел.

Нин Тао смог привести Цинь Чжуй в пещеру Павильона меча, потому что Цинь Чжуй является одним из его собственных, это Инь Мо Лань однажды хотел убить его, поэтому лучше охранять от немного, не может случайно рассказать ему о существовании пещеры Павильона меча, а также о существовании этих четырех экстремальных духовных материалов.

Нин Тао поместил посылку духовного материала, отправленную Инь Мо Ланом в клинику Тяньтай, затем вышел и вызвал машину в офис главного офиса Лантуской биотехнологической компании.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0124 Неразрывной вентилятор**

Глава 0124 Неразбиваемый вентилятор Капельница остановилась рядом с площадью, и Нин Тао вышел из машины и пошел в сторону магазина холодных напитков. Было жарко, и он хотел купить мороженое для детей.

"Киёсу, у тебя есть минутка?" Нин Тао позвонил Лин Цин Ю.

"Да, пригласи меня на ужин или в кино?" Голос Линь Цинъю вышел из телефона, и по звуку она могла сказать, что смеялась.

"Где ты?"

"Я на работе, где ты?"

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Я куплю тебе мороженое, хочешь шоколадное или ванильное?".

"Я возьму ванильный".

"Хорошо, встретимся в офисе позже и попросим тебя об одолжении, кстати." Нинг Тао сказал.

"Ха, мне было интересно, как ты сегодня был так мил, оказалось, что ты пытаешься заставить меня что-то сделать, и я говорю тебе, эта девушка не дешевая, и одно из твоих мороженых не купит меня." Голос Линь Цинь Юя.

Эта девушка не дешевая, это утверждение Нин Тао всегда чувствует себя немного неправильно, но и не очень хорошо, чтобы исправить речевую болезнь людей, он сказал: "Вы думаете о том, что есть, я буду лечить, я повешу трубку сначала, поговорим позже".

"Ну, хорошо". Сторона Цинъю Лин повесила трубку.

Нин Тао убрал свой мобильный телефон и ускорил свой темп в сторону магазина холодных напитков, он вдруг задумался: "Кость вентилятора небьющегося вентилятора сделана из морозного серебра, программа "Духовные материалы" говорит, что она имеет эффект сбора холодного воздуха, я положу его в мороженое, когда я куплю его позже, интересно, если мороженое будет оставаться замороженным и не растаять?

Подумав об этом, он отдернул от ремня небьющийся вентилятор, открыл его стуком и ударил по лицу. В этот раз пришел прохладный ветерок, и жара утихла.

Седан Audi A6 проехал по дороге, тихо замедляя движение, когда он приблизился к Нин Тао, стеклу со стороны пассажира вниз.

На тротуаре у дороги, Нинг Тао внезапно остановился на своем пути. Подобно тому, как седан Audi A6 подошел к нему, замедлился, его сердце вдруг почувствовало чувство тревоги, тогда пассажир седана Audi A6 стал выставлять окно в окно, ощущение тревоги круто переросло в чувство кризиса!

Это инстинктивная реакция духовного разума, которую также можно понять как шестое чувство. Шестое чувство среднестатистического человека было настолько слабым, что играть какую-либо роль было практически невозможно, но для него, Доктора Культивирования, его духовное сознание было во много раз сильнее, чем у среднестатистического человека, а его шестое чувство стало настоящим "органом чувств". Этот седан Audi A6 имеет сильное убийственное дыхание, как он мог его не почувствовать?

Послесвечение из угла глаз Нинг Тао приземлилось на седан Audi A6.

Рука внезапно выступила со стороны пассажира седана Audi A6, который держал в руках пистолет с глушителем. Стрелок был одет в черный капюшон, а рука была толстой и покрытой золотистым потом. Не задумываясь, он нажал на курок в тот момент, когда пистолет был направлен на Нинг Тао.

Нин Тао не откатывал тело, потому что расстояние было слишком близко, и скорость, с которой тело двигалось, не могла быть быстрее, чем скорость, с которой стрелок регулировал дуло, и даже быстрее, чем скорость пули. Как только он выталкивает свое тело и катится в сторону, его противник может пробить несколько кровавых отверстий в спине только дулом своего пистолета! Его выбор был настолько же прост, насколько и прост, и он напрямую отклонил небьющийся вентилятор в руке в сторону дула стрелка.

Пуф, пуф, пуф!

Пистолет, оснащенный глушителем, дрожит, и три пули выстреливают из дульного устройства, мгновенно поражая вентилятор небьющегося вентилятора.

Лицо вентилятора небьющегося веера не показывало никаких признаков сломанной, а лицо веера, сотканное абиссалом Ду Чжоном, было гораздо более пуленепробиваемым, чем пуленепробиваемый жилет, и три пули отскочили и упали на землю.

Стрелок на мгновение ошеломился, но затем снова отодвинул дуло пистолета, избегая небьющегося веера в руке Нин Тао и двигаясь к маленькому животу Нин Тао.

Неуязвимый вентилятор в руке Нин Тао последовал, как тень, также двигаясь в сторону живота, всегда фиксируется на дуло стрелка.

Пуф, пуф, пуф!

Стрелок сделал еще три выстрела.

На земле было еще три дымящихся боеголовки.

Нинг Тао внезапно бросился на седан Audi A6, который ехал по обочине дороги.

Седан Audi A6 внезапно взорвал дроссельную заслонку и ускорился вперед, чтобы спастись, а в мгновение ока Нинг Тао остался позади.

Нинг Тао остановился на своем пути, так как быстрый всплеск адреналина заставил его ноги слегка дрожать при малейших симптомах. Он также замерз на спине и вырвался в холодном поту. Только что, если бы не небьющийся вентилятор, которого он случайно держал в руке, на этот раз он был бы в опасности. Стрелок был всего в нескольких метрах, и для него было практически невозможно собрать пулю от соперника! Его случайно взял мешок с аурой может защитить от повреждений тупой силой, но ничего не может сделать против пронзительных повреждений пули, и как только он попал в его основной момент, он должен был умереть тоже!

Кто убийца?

Кто его послал?

Когда Нин Тао размышлял над этим вопросом, он подумал о Секте Тан, но он снова его отрицает. Секта Тан действительно имела на него обиду, и было нормально послать убийцу, чтобы убить его, но секта Тан имела стиль секты Тан, и люди секты Тан любили использовать ядовитые иглы и ядовитые дротики, и не любили использовать оружие вообще. Кроме того, руки стрелка, державшего пистолет, были покрыты золотистыми волосами пота, цвета, которые есть только у белых людей.

"Может ли это быть группа, которая ударила по проекту "Предки"?" Нинг Тао снова подумал о фигуре, которая слышала только об имени, Николасе Конти.

Пара влюбленных прошла мимо Нинг Тао.

"Только что этот парень танцевал с фанатом, так смешно." Женщина шепчет своему парню.

"Псих, наверное, отравлен квадратным танцем". Парень женщины сказал, что тон полон презрения.

Нин Тао собрал свои мысли, но не считался с парой, когда закрыл небьющийся вентилятор, а затем снова подошел к магазину холодных напитков. В какой-то момент он подумал о том, чтобы позвонить в полицию, но в конце концов не вышел из телефона и не позвонил в полицию.

Полиция позаботилась об этом, и, отложив в сторону хлопотные вещи допроса и взятия показаний, его самая большая проблема заключалась в объяснении полиции, почему убийца выстрелил и убил его. С определенной точки зрения, он сам был "преступником", так как он казнил солдат Гоайкэ и объединил усилия с Инь Мо Ланом и Цин, чтобы выследить Тан Тяньреня. В таком неловком качестве, он действительно не хотел встречаться с полицией.

Придя в магазин холодных напитков, Нинг Тао купил большую упаковку мороженого, а затем отправился в офисное здание компании Blueprint Biotechnology Company. По дороге он действительно положил небьющийся вентилятор в мешок с мороженым, в лифте он открыл мешок, чтобы посмотреть, эффект замораживания на самом деле не уступает холодильнику, это действительно охлаждающее сокровище.

Нин Тао первым поднялся на вершину и разделил купленное мороженое среди детей, оставив только одно мороженое со вкусом ванили.

"Ты хранишь мороженое для меня?" Ли Сяоюй посмотрела на Нин Тао глазами бабы, хотя в руке у нее была шоколадная розетка.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Сяо Юй, это зарезервировано для сестры Цин Юй".

"Я спою тебе песню, ты дашь мне мороженое?" Ли Сяоюй сказал.

Нинг Тао, ".........."

Су Я подошла с серьезным выражением: "Ли Сяоюй, оставайся в стороне и не шути".

"Ха!" Ли Сяоюй хрюкнула в ошеломлении, и с поворотом своей маленькой задницы она ушла.

Су Я тоже не позволил Нин Тао снять с крючка: "Ты тоже, какое мороженое купишь детям, а если у них будет плохой желудок?"

Нинг Тао улыбнулся: "Я доктор, я вылечу тебя, если ты будешь есть плохой желудок".

Суя сказала: "Тогда отдай мне мороженое, которое держишь в руках".

Нинг Тао с некоторым смущением сказал: "Это мороженое......".

"Ты даешь или не даешь?" Сьюя сказала.

Нин Тао горько улыбнулся и вручил мороженое со вкусом ванили в руке Су Я.

Сюя была не слишком вежлива, разорвала обертку и укусила.

Взгляд Нин Тао переместился на голову Су Я, а затем обвел вокруг неё.

Суя любопытно спросил: "Что ты делаешь?"

Нинг Тао сказал: "Я хочу посмотреть, нет ли у тебя седых волос на голове".

Су Я слегка замерз: "Что ты делаешь, чтобы посмотреть, нет ли у меня седых волос на голове?"

Нинг Тао внезапно увидел белый волос и последовал: "Не двигайся, я видел один, я тебе его достану".

Но Суя уклонилась: "Что ты делаешь, у меня нет седых волос, я не хочу, чтобы ты их выщипывала, ты уходишь, ты странная......."

Когда она закончила кричать, Нинг Тао сказал: "Мне нужны твои белые волосы для лекарства".

Суя перестала кричать: "Какому лекарству нужны мои белые волосы в качестве лекарственной зацепки?"

Нинг Тао сказал: "Не волнуйся об этом, ты не знаешь этого, даже если скажешь, дай мне свои белые волосы, хорошо?"

Су Я кивнула: "Тогда ты тянешь, не против быть нежным, я боюсь боли".

"Я аккуратно выщипываю". Нин Тао подошел и протянул руку через седые волосы, спрятанные в его бакенбардах, и с внезапным рывком белые волосы внезапно переместились с головы Су Я в его руки.

Су Я посмотрела на седые волосы в руке Нин Тао и вздохнула: "Фу, я очень старая".

Нинг Тао засмеялся и спросил: "О чем ты, черт возьми, говоришь? Тебе даже не 18 лет. Почему ты такой старый? Подростковый белый довольно нормальный... не двигайся, я вижу другого."

Нин Тао вырвал четыре белых волосака с головы Су Я, которые больше никогда не будут найдены.

"Этого достаточно?" Сьюя спрашивала.

Нин Тао покачал головой: "Нужно двенадцать, только три на голове, недостаточно".

"Ты ждешь, что у меня будут седые волосы, не так ли?" Су Я дал Нин Тао еще один пустой взгляд.

Нин Тао вдруг вспомнил что-то и понизил голос: "Су Я, есть вопрос, который очень неожиданный, но мне все равно нужно его задать".

"В чем проблема?"

Нинг Тао колебался или говорил: "Это, у тебя когда-нибудь было такое с мальчиком"?

У Су Я сбитое с толку выражение лица: "Что это?"

Нинг Тао неловко сказал: "Это движение, связанное с процветанием человека".

Су Я уставилась на Нин Тао с ненормальным взглядом: "Почему ты спрашиваешь об этом?"

Нинг Тао сказал: "Или это потому, что..."

Но, не дожидаясь, пока он закончит свое предложение, Су Я прервал его: "Я не ожидал, что вы будете таким человеком, на поверхности серьезной книги, на самом деле вы очень плохо, не так ли? Я скажу тебе, хотя я не испытывал ничего подобного тому, о чем ты говоришь, я знаю, как это бывает. Вы, вонючие мужчины, которые проводят себя на небесах и в вине, но требуют целомудрия от женщин!"

"Послушай, как я тебе объясню....."

Су Я снова прервала слова Нин Тао: "Я не буду слушать, и я должна сказать тебе, что я не такая уж и случайная женщина"!

Нинг Тао пожал плечами: "Ничего, если я скажу одну вещь? Я не это имел в виду, я знаю, что неудобно задавать этот вопрос и будет причинять вам неудобства, но я все равно проясню, потому что требование этой лекарственной приманки - девственно-белые волосы, иначе куча драгоценных трав может быть выброшена на свалку".

"Ты... просто спроси меня, не девственница ли я из-за этого?" Суя затихла.

Нинг Тао кивнул.

"Засранец!" Су Я внезапно поставила ногу на спину Нин Тао, затем развернулась и ушла.

Нинг Тао посмотрел на следы на спине и не оглядывался ни на секунду.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0125 Изменение поля.**

Глава 0125 Изменение поля "Хороший председатель"!

"Приветствую вас, председатель......".

Большая офисная площадь была заполнена приветствиями.

Лин Донхай расположился напротив офиса с высоко поднятой головой. Линь Цинхуа заболел, ботанический сад находился под военным контролем, а сам он был опрошен несколькими лидерами о ситуации, после чего личная свобода Линь Цинхуа была даже ограничена.

У него было предчувствие, что он больше не может рассчитывать на Линь Цинь Хуа в карьере своей семьи, и он должен был скорректировать свою стратегию, чтобы тренировать Линь Цинь Хуа, чтобы занять его место.

"Председатель, генеральный директор у себя в кабинете, вы хотите, чтобы я уведомил ее, что вы здесь?" Ма Вуинг, секретарь Лам Донг Хай, сказала.

Этой Ма Покупательнице меньше тридцати лет, и она работает в Ланту Биотехнологии с момента окончания колледжа. С ее отличными рабочими способностями, она была оценена Лин Донхай, и через несколько лет она поднялась на несколько рядов, чтобы стать секретаршей Лин Донхай. Она имела право докладывать непосредственно Линь Донхай, не проходя через Линь Цин Ю, который был равен глазам и ушам Линь Донхай поместил в компанию.

"Нет необходимости, ма, иди и подготовь VIP конференц-зал, у нас есть важные клиенты, которые придут делать бизнес позже." Шаги Лин Донхай были нон-стоп.

"Хорошо, я сейчас же приготовлюсь". Ма Вуинг ответила и повернула в сторону VIP конференц-зала.

"Пони, подожди". Лин Донхай снова позвонила Ма Вуинг.

Ма Вуинг вернулась на сторону Лин Донхая: "Председатель, что еще вы можете сказать"?

Лин Донхай сказал: "Вы сказали мне, что в нашем офисном здании сирота?"

"Да, на верхнем этаже". Ма Вуинг сказала: "Это было устроено генеральным директором, детский дом был снесен, и это врач по фамилии Нинг привез сюда этих людей".

Лин Донхай нахмурился: "Опять эта фамилия Нинг, он относился к моей компании как к благотворительности? Это чушь! Он попал в наш дом, и нашей семье стало везти, какой облом!"

"Председатель, так как это было устроено генеральным директором, так что я... "Ма Вуинг выглядела несколько смущенной, в конце концов, Линь Циньюй была дочерью Линь Донхая и одним из наследников компании Lantu Biotechnology, как ее секретарь осмелился противостоять Линь Циньюй?

"Это не твое дело, за работу". Бросив эти слова, Линь Донхай гневно пошёл к офису Линь Цинъюя.

В большом офисе были шепоты.

"Председатель вернулся дымчатым, и я боюсь, что этих детей сейчас вышвырнут."

"Генеральный директор тоже очень, хотя ему и нравится, что доктор Нинг, но это не столько помощь, сколько нормально, что председатель сердится".

"Что доктор Нинг тоже неплох, он хорошо выглядит и обладает отличными медицинскими навыками, он просто слишком добр, я слышал, что эти дети не наполовину с ним связаны."

"Говори потише, тебе не повезло, что тебя услышал председатель.........."

Ма Вуинг появилась у входа в большой офис и с угрюмым лицом сказала: "Ты в порядке?". Хочешь, чтобы группа работала сверхурочно?"

Долгое время было тихо.

Линь Донхай подошел к двери офиса Линь Цинъюя и протянул руку помощи, чтобы постучать, его знакомый голос внезапно пришел изнутри.

"Ты тянешь нежно, больно..........."

"Я и так очень нежен, ты ведь не так уж сильно болишь, да?"

"И сказал, что не больно, видишь ли, кровь выходит."

"Где?"

"Я поменяю позицию, ты придешь нежно..."

Этот голос был голосом Лин Донхая, который превратился в пыль, потому что это был голос его дочери Лин Цинъю, и этот мужской голос он также узнал, это был голос Нин Тао.

Кровь выходит!

И меняйте позиции!

Голова Лин Донхай была в ярости, и он постучал в дверь и толкнул дверь офиса открыта с пощечиной.

В офисе Линь Цинъю сидела на офисном стуле за своим столом, наклоняя голову. Нинг Тао стоял позади нее, бегая одной рукой по волосам и хватаясь за белые волосы в одной руке, когда он собирался их вытащить. Линь Донхай внезапно появилась в дверном проеме офиса, и двое людей в офисе мгновенно замерли, как будто на видео, изображающем выдергивание волос, была нажата кнопка паузы.

Линь Донхай также замерз, картина, которую он видел, очевидно, не то же самое, что он представлял себе, он думал о картине, как дедушка, но реалистичная картина была такой.

Шесть глаз напротив, несколько секунд тишины.

"Папа, что ты здесь делаешь?" Линь Цин Юй сломала неловкую атмосферу в офисе.

С плавным рывком Нинг Тао вытащил эти белые волосы заживо.

Линь Цинъю усмехнулась: "Больно, если ты нежен".

Нин Тао засунул несколько прядей белых волос в руку в карман брюк, а потом вздохнул: "Дядя Лин, ты здесь". Вы, ребята, говорите, я пойду первым".

Лин Донхай задохнулась: "Остановись на месте!"

Нинг Тао тоже не рассердился, улыбаясь и говоря: "Есть ли что-то, что хочет дядя Лин?".

Лин Донхай сказал: "Не кричи так близко, я тебя плохо знаю".

Линь Цин Юй встала, она разозлилась: "Папа! Брат Нинг - спаситель моего брата, ты так умеешь относиться к нему с таким отношением?"

Линь Донхай ругала: "Заткнись! Скажите мне, что вы, ребята, делали?"

"У нас... у меня седые волосы на голове, брат Нинг помог мне с этим справиться, как ты думаешь, что мы делаем?" Лин сказала: "Я взрослый, я не ребенок, у меня есть свобода".

"Ты ведешь себя неразумно!" Линь Цинь Юй была очень одержима.

Линь Донхай снова указал на Нин Тао и сказал: "Я знаю, что тебе нравится моя дочь, ты хочешь ухаживать за моей дочерью и искать индустрию моей семьи?".

Нин Тао все еще не злился, он улыбнулся и сказал легкомысленно: "Дядя Лин, я просто скажу тебе правду, ты даже не хочешь дать мне эту индустрию просто так. Мы с Цинь Хуа друзья, а мы с Цинь Юем друзья, вот и все. Также я бы посоветовал вам, что не все люди в этом мире заботятся о деньгах, тем более, что все люди торопятся за вашими деньгами. Будь менее навязчивым и будешь жить легче, деньги - это всего лишь то, что вне твоего тела".

Лин Донхай яростно смеялся: "Кто ты такой, чтобы проповедовать мне?"

Нинг Тао сказал: "Не проповедовать, а просто говорить о вещах, и небольшой совет от меня. Ну, вы, ребята, говорите, у меня есть преимущество."

"Уберите этих сирот из моего офисного здания, я здесь не благотворительная организация!"

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я заберу их. В любом случае, спасибо, что дали приют этим бедным детям в наши дни".

Одно за другим, независимо от отношения Лин Донхая, это здание было его собственностью, и дети из приюта "Солнечный свет" получили пользу от проживания здесь.

"Брат Нинг, я пойду с тобой." Линь Цинъю все еще злилась, когда она действительно шла по направлению к Нин Тао.

Лин Донхай отругала: "Остановись на месте!"

Линь Цинъю не останавливалась в своих следах, сковывая шею и проходя мимо Линь Донхая.

Как только Линь Донхай схватил Линь Цинъюя за руку, "отпустите его, не будет никакого результата для вас и его, только шафер будет достоин вас. В такой ситуации, в которой оказался твой брат, тебе суждено стать будущим президентом Blueprint Biotech, а с тобой, таким образом, как ты можешь заставить меня чувствовать себя комфортно, передавая тебе Blueprint Biotech"?

"Мне плевать на любого президента, мне нужен брат Нинг!" Голос Линь Цинъю был пронзительным, почти как крик на Линь Донхай.

"Ты........." Лин Донхай уже был слишком зол, чтобы говорить.

Слова Линь Цинъюй были похожи на иглу, пронзающую сердце Нин Тао на мгновение, оставляя дыру в сердце. Когда он когда-нибудь был так безоговорочно любим? В этот момент у него действительно было желание подняться и вытащить Линь Циню. Но импульс есть импульс в конце концов, а реальность тоже жестока, он является естественным посредником между добром и злом, хозяином клиники за пределами неба, ему суждено быть на противоположной стороне злых людей, только сейчас его чуть не убил убийца, как он может любить женщину, даже если у него есть женщина? Не говоря уже о том, что он также имеет статус Врача Культивирования, до тех пор, пока он может зарабатывать арендную плату, он не будет стареть, как старение Линь Цинь Юй столкнется с еще молодой его двадцать или тридцать лет спустя?

Как раз тогда в дверном проеме появилась Ма Вуининг, сначала кашлянула, чтобы предупредить трех человек в офисе, перед тем как сказать: "Председатель, генеральный директор, клиент прибыл, и я разместил их в VIP конференц-зале".

Лин Донхай сказал: "Сначала иди туда, и скажи клиенту, что мы с генеральным менеджером сейчас приедем".

"Хорошо". Ма Вуинг была в небольшом долгу и покинула дверь офиса.

Линь Цинъюй смотрела прямо на Нин Тао, ее глаза наполнены желанием и мужеством. Этот взгляд, похоже, говорил Нин Тао, пока ты говоришь хоть слово, я пойду с тобой.

Сердце Нинг Тао было полно горя, и он сказал: "Я не буду мешать твоим делам, я пойду первым".

"Брат Нин.................................................................................................................................................." назвал Линь Цинь Шу.

Следы Нин Тао были слабыми, но только слабыми, после этого он вместо этого ускорил свой темп.

Линь Донхай прав, он и Линь Цинь Шу обречены, так зачем же ему откладывать цветущие годы хорошей девочки? Это было верно в отношении Линь Цинюя, это было верно в отношении Цзян Хао, и даже в отношении Чжао Ушуана. Это Он бродит между добром и злом, между браком и детьми, которых они хотят, рука об руку со старой жизнью, которую он не может дать им.

У Линь Цинъю рот был закрыт, а в ее уродливых глазах поднялся водяной туман. Как женщина, ее выражение только что было уже крайним, но реакция Нинг Тао была такой, что ее сердце как будто трещало, в то время как Нинг Тао посыпала горсть соли на раны, и ей было так больно.

Нин Тао также чувствовал себя плохо, потому что он знал, что он причинил боль Линь Цинью.

Он направился к лестнице и прошел мимо конференц-зала, в котором была открыта дверь, и пошевелил глазами, чтобы посмотреть на нее.

В конференц-зале сидели два человека - желтокожий азиат и светловолосый белый мужчина. Желтококожий азиат сидел в вертикальном положении с очень серьезным выражением лица. Светловолосый белый мужчина был большого роста с острыми глазами.

Нин Тао подергался: "Эти двое явно не китайцы, откуда их клиенты?"

Два "клиента" в конференц-зале также видели Нинг Тао, оба глаза также собрались на теле Нинг Тао.

Шаги Нинг Тао не останавливались ни на минуту, когда он шел прямо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0126: Серия странных вещей.**

0126 ГЛАВА ИДД "Убирайся отсюда"? Суя выглядела удивлённой.

Нин Тао сказал: "Я знаю, что это немного неожиданно, но в конце концов, это чья-то чья-то компания, и мы не можем оставаться здесь все время. Но не волнуйтесь, я уже нашел место, это деревня Джианг, где строится новый детский дом. Там красивые горы, приятная окружающая среда, и вам, ребята, комфортно там жить".

"Так чего же мы ждем? Поехали!" Су Я была необъяснимо взволнована и воскликнула: "Дети, собирайте вещи, мы сейчас же уйдем отсюда!"

Какова реакция?

Нин Тао вдруг почувствовал, что его горькое объяснение, несомненно, лишнее, на самом деле, он только должен был сказать, давайте, и маленькие друзья будут следовать за ним счастливо.

"Суя, сначала отведи детей в лифт, я позвоню мэру Лу и приеду." Нинг Тао сказал.

"Хмм! Дети собрали свои вещи? Собирайся и пойдем со мной". Сьюя действительно не могла дождаться, чтобы выбраться отсюда.

Детям было не так уж много нужно собрать вещей, и они быстро выстроились в очередь, чтобы проследовать за Суей к лифтовой кабинке.

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон и позвонил Лу Нан, как только телефон был подключен, он открыл дверь и сказал: "Мэр Лу, у меня ситуация на моей стороне, детям в детском доме негде жить, у вас там есть место? Если да, пожалуйста, помогите с детскими трудностями".

"Нет проблем, ты приводишь детей, школа может жить, правда, я не могу позволить семье сельских жителей привести двоих обратно, чтобы остаться на время, не проблема." По телефону Лю Нан согласился, не задумываясь ни на секунду.

"Мэр Лу, большое спасибо." Нинг Тао вежливо сказал.

"Доктор Нинг, почему вы так вежливы? Что мы делаем по сравнению с тем, что ты делаешь для нас в деревне Джианг?" Лунан сказала.

Нин Тао улыбнулся: "Тогда я не буду с тобой вежлив, я приведу сюда детей".

"Хорошо, я пойду организую прием, увидимся позже." Лунэн повесила трубку.

Нин Тао убрал свой телефон, он не пошел на лифт вниз, а вместо этого поднялся по лестнице на пол, который только что покинул. Два иностранца, которых он видел, проходя мимо этого конференц-зала только что, у него всегда было странное чувство в сердце. Кроме того, Blueprint Biotech является отечественной биофармацевтической компанией, и это трудно для китайских лекарств, чтобы экспортировать за границу, так что бы сделать два иностранца приехали в Blueprint Biotech, чтобы поговорить о бизнесе?

Если бы не перестрелка в Ботаническом саду Биотехнологии чертежей, и стрелок, с которым он столкнулся, когда приехал, Нин Тао не стал бы беспокоиться о делах других людей. Но с этими двумя вещами ему было трудно не задаваться вопросом об этих двух мужчинах.

Конференц-зал VIP находился рядом с прихожей, а дверь в конференц-зал была закрыта так, чтобы не было видно изнутри.

Нин Тао успокоился и тихо подошел к двери конференц-зала, а затем поднес уши как можно ближе к дверному проему.

"Такеда-сан, пожалуйста, выпейте чаю". Голос мамы Вуинг исходил от двери.

"Ариадор". Голос человека вошел в дверь.

Японцы?

Лоб Нин Тао сразу бороздил, а когда в этот момент появились японцы, все стало еще сложнее.

"Мистер Такеда, мистер Артур, мы можем начинать." Голос Лин Донхай.

Белого человека звали Артур, имя Нинг Тао помнили в его сердце.

"Скажи это тому, кто открыл дверь, чтобы забрать троих." Голос Такеда, "Биофармацевтическая компания Vulcans Takeda готова сотрудничать с вами, чтобы разработать новые пластыри для медицины и мощные лекарства для новых способностей мужчин, технологии Vulcans, вашу производственную линию и сеть продаж, Vulcans вместе, чтобы открыть большой рынок Huaxia, сотрудничество и беспроигрышная сделка".

Это заикание Такеды по-китайски было немного неясным, но Нин Тао все еще мог это понять.

В это время голос Ма Вуинг прозвучал так: "Председатель совета директоров, генеральный директор компании Takeda Biopharmaceutical Company мазь Jiu-бренд является обязательной покупкой мазей для людей, которые долгое время путешествуют по Японии и обладает хорошим обезболивающим и терапевтическим эффектом для пациентов с заболеваниями шейки матки и поясничного отдела позвоночника". Если у нас будет доступ к технологии компании Такеда Биофарма, то у нашей компании будут большие возможности для роста и прибыли".

"Отлично, мы в Blueprint Biotech - одна из лучших биофармацевтических компаний в стране, и если мы оба будем работать вместе, то, безусловно, сможем изменить ситуацию на этом крупнейшем фармацевтическом рынке". Голос Лин Донхай, доволен.

Сердце Нин Тао было озадачено: "Я слышал, как один учитель в школе говорил о японских штукатурках Jiu-бренда, которые действительно эффективны и очень популярны. Японская техника штукатурки зародилась в Китае, и наша страна потеряла свой секретный рецепт из-за войны, но она процветала в Японии. Но этот учитель однажды сказал, что Япония очень консервативна в отношении фармацевтических технологий и не будет передаваться дальше. Что еще говорят о технологиях?"

В это время голос другого человека вошел в уши Нин Тао: "Я представляю британскую инвестиционную компанию "Арчер", как только вы достигнете соглашения о сотрудничестве, наша компания предоставит 100 миллионов фунтов стерлингов для вашего проекта".

Очевидно, что это был голос белого человека по имени Артур, который четко и на высоком уровне произнес слова на китайском языке.

Голос Лин Донхай: "Хорошо, мы сделаем предложение как можно скорее".

"Гнездо очень любит менять город, и очень любит это сотрудничество, гнездо намеренно попросил сына гнезда, Тамао Такеда, устроить вечеринку, вступить в игру восьмерки, наше консульство, приказывает вам прийти." Голос Такеды.

Голос Лин Донхай: "Мы с женой и дочерью обязательно приедем".

"Я плохо себя чувствую и не хочу уходить, ты и мама уходите." Голос Линь Цинь Юя.

Голос Такеды: "Госпожа Лин, сын гнезда Тамао смотрит на тебя.........."

В коридоре за дверью Нинг Тао не дождался, пока Такеда закончит предложение, прежде чем развернуться и спуститься вниз по коридору. Он только что вошел в коридор, когда помощник Ма Вуинг подошел к двери конференц-зала со стопкой материалов и постучал в дверь, чтобы войти.

Нин Тао не пошёл на вечеринку назад, а когда спустился вниз, отправил Линь Цинь Юю смс: Цинь Юй, происходит что-то странное, не ходи на вечеринку в японское консульство.

Тридцать секунд спустя он получил смс-ку от Линь Цин Юя: Я должен идти, тебе все равно, куда я пойду.

У Нин Тао были некоторые головные боли, но он также знал, что Линь Циньюй был все еще зол, поэтому он перестал писать смс-ки и последовал еще один звонок Цзян Хао. Однако звонок, который каждый раз срабатывал, в этот раз не сработал. Он пытался набрать еще два раза и все равно не мог дозвониться.

Что здесь происходит?

Нинг Тао чувствовал себя ужасно.

Внизу Ге Мин и Суя уже арендовали машину, а дети выстроились в очередь, просто ждали, пока он "отдаст приказ" сесть в машину и поехать.

"Поехали, поехали в деревню Джианг." Нинг Тао сказал, что все еще думает об этой странной последовательности событий в своем сознании.

"Да что с тобой, Таоззи, занят?" Ге Мин с беспокойством сказал, что лицо Нинг Тао было неправильным.

Нинг Тао сказал: "Ничего страшного".

Су Я пререкал: "Наверное, это Линь Цинь Ю".

Нинг Тао, однако, не имел ни малейшего намерения шутить.

Все дети сели в машину, а Нин Тао сказал Ге Мин: "Дуньцзы, я уже заключил сделку с деревенским вождем Лу, ты просто отвези детей туда, у меня есть важное дело, о котором нужно позаботиться, я туда не поеду".

"Что это? Тебе нужна моя помощь?" Грэмин спросил.

Нинг Тао сказал: "Если ты не можешь ничего поделать, не спрашивай, просто сначала отведи туда ребенка".

"Хорошо, тогда я сначала заберу детей". Гримм перестал что-либо преследовать и пошел, чтобы направить ребенка к машине.

Су Я посмотрела на Нин Тао и, казалось, что в ее сердце было много слов, но единственное, что могло выйти из ее рта, было: "Будьте осторожны".

Нинг Тао кивнул.

Часом позже Нин Тао взял такси до ботанического сада компании Blueprint Biotechnology Company.

"Стойте! Это зона, контролируемая военными, так что, пожалуйста, убирайтесь отсюда". Тяжело вооруженный охранник спецназа сегодня дал раннее предупреждение Нин Тао, который шел к воротам.

Нин Тао остановился в своих треках: "Это Нин Тао, у меня важное дело для офицера Цзян Хао Цзян, пожалуйста, сообщите".

"Подожди минутку, я позвоню". Охранник вошел в комнату швейцара.

Нин Тао стоял за дверью и ждал почти десять минут, прежде чем по дороге спустился электропаром. Водитель парома - Цзян Хао, с короткими волосами и боевым платьем, полностью вооруженный и в доблестной манере.

Цзян Хао вышел из машины, Нин Тао подумала, что поздоровается с охранником, а потом проводит его внутрь, но Цзян Хао вышел из машины и вошел прямо в дверь: "Давай пойдем и поговорим, как пойдем".

Нин Тао почувствовал, что здесь что-то не так с атмосферой, но он тоже не спросил и сказал: "Ладно, пойдем прогуляемся по этой тропе".

Рядом с ботаническим садом Blueprint Biotechnology была тропинка, и было неясно, куда она ведет, поэтому Нин Тао и Цзян Хао шли по этой тропинке. Горы с обеих сторон были плотными и бесшумными.

Пройдя некоторое время, Нинг Тао оглянулся, прежде чем сказать: "Позвони и выключи телефон, что случилось?".

Цзян Хао сказал: "Лян Кеминг издал новый приказ, запрещающий всем пользоваться мобильными телефонами и ни с кем не связываться. Никто снаружи, никто не должен входить в этот ботанический сад".

В голове Нинг Тао было что-то странное: "Как ты отдал такой приказ?"

Цзян Хао пожал плечами: "Не знаю, но различные признаки указывают на прорыв в его исследованиях, может быть, из-за этого".

"Где Лин Цинхуа?" Нинг Тао спрашивал.

"Я не видел его несколько дней." Цзян Хао сказал.

Сердце Нинга Тао необъяснимым образом вызвало зловещее предчувствие, но он не мог сказать, что это было.

"Ты ведь пришел ко мне не только для того, чтобы задать мне эти вопросы, не так ли?" Цзян Хао остановился на своем пути и посмотрел на Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Сегодня я встретил двух человек в Blueprint Biotech, одного зовут Такеда из Takeda Biopharmaceuticals в Японии, и я считаю, что это глава Takeda Biopharmaceuticals, а другого зовут Артур из British Shooter Investments. Они обратились к Лин Донхаю и Лин Цинъю по поводу совместной работы, сказав, что собираются разработать препарат, похожий на виагру, вместе с Lantu Biotech, вместе с гипсом, а затем пригласили Линь Цинхуа и Линь Цинъю на какую-то вечеринку в японское консульство. Я подумал, что это странно и не смог дозвониться до тебя по телефону, поэтому поспешил поговорить с тобой об этом".

Цзян Хао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Это действительно странно, что ты думаешь?".

Нинг Тао слегка замерз, "Я"?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0127 Копание для медицины и таблеток**

Глава 0127 Копание для лекарств и таблеток для рафинирования "Да, что ты думаешь?" Глаза Цзян Хао, похоже, пронзали душу Нин Тао.

Ning Tao сказал: "Я думаю, что другая сторона торопит проект родоначальника Lin Qinghua и должна охранять от этого".

Цзян Хао сказал: "Биотехнология Blueprint не сохранила никакой информации о проекте поиска предков, Линь Цинхуа также здесь, Линь Циньюй, Линь Донхай и Фан Мэй Лин ничего не знают о проекте поиска предков, что они могут получить, связавшись с Линь Донхай и Линь Циньюй".

Нин Тао сказал: "Но им тоже нельзя позволять прикасаться к Линь Донхаю и Линь Цинъю, один из них - отец Линь Цинхуа, а другой - сестра Линь Цинхуа".

Цзян взглянул на Нин Тао: "Ты ведь беспокоишься о Лин Цин Ю, верно?"

Нин Тао горько улыбнулся и не ответил.

Цзян Хао сделал еще один шаг вперед: "На самом деле, ситуация, о которой вы упомянули, находится в пределах нашей досягаемости".

Нин Тао последовал за Цзян Хао и продолжил свой путь.

Серый заяц выпрыгнул из травы, пересек тропу, зарылся в холмы и в мгновение ока ушел.

Цзян Хао продолжил: "Наши офицеры разведки следили за семьей Лин, мы точно знаем, во сколько убираются их слуги и во сколько вывозят мусор, можем ли мы не знать о ситуации, о которой вы говорите"?

Нинг Тао был немного удивлен: "Вы, ребята, все знаете?"

"Такеда, о которой вы говорите, чьё полное имя Такеда Синсуке, является председателем биофармацевтической компании "Такеда" в Японии. Он и его сын, Такеда Тамао, приехали в Китай три дня назад и провели день в Маньчжурии, затем приехали в Шаньчжэн. Артур, о котором вы говорите, чье полное имя Крю Артур, действительно является старшим офицером британской инвестиционной компании "Арчер"." Цзян Хао сказал.

Нин Тао сказал: "Даже если их личности нормальные, я все равно не верю, что Такеда Синсуке и Артур здесь, чтобы инвестировать в Blueprint Biotech".

"Я тоже не верю, но......" Цзян Хао хотел замолчать.

"Но что?"

Цзян Хао на минуту замолчал, прежде чем сказал: "Что Такеда Синсукэ также пригласил мэра города Ямагата, Ху Ёру, в консульство, правительство города Ямагата очень заинтересовано в этом деловом сотрудничестве, мэр Ху уже согласился присутствовать". Если ты пытаешься заставить меня помочь тебе остановить семейную вечеринку Такеда, я не могу этого сделать."

Нинг Тао кивнул: "Понятно".

Она просто обычный агент, сколько у нее может быть доступа? Другая сторона попала под знамя инвестиций, и правительство горного города ценило этот бизнес, не было заказа сверху, что она могла сделать?

Цзян Хао сказал: "Но вы тоже не должны волноваться, я не могу рассказать вам о конкретных людях и ситуациях, но я могу сказать вам, что есть люди, которые несут особую ответственность за мониторинг отца и сына Такеды, и что Артур, как только они сделают что-то незаконное, мы примем меры". Это Китай, они не осмеливаются дурачиться".

"Раз так, то мне все равно."

"Ты не должен был быть главным, ты же врач, не делай такие рискованные вещи снова". Я волновался за тебя последние несколько дней, и я рад, что ты пришел ко мне, вместо того, чтобы идти один". Из угла рта Цзян Хао появился намек на улыбку.

"Ты приседаешь". Нинг Тао внезапно сказал.

"Присесть?" Цзян Хао выглядел ужасно: "Зачем?"

Нинг Тао сказал: "Ты можешь присесть, если я скажу".

Цзян Хао оглянулся и покраснел необъяснимо: "Здесь?"

Нинг Тао сказал: "Забудь, это нормально - стоять".

"Нормально стоять?" Лицо Цзян Хао покраснело ещё больше: "Пустынная гора, чего ты хочешь?"

"Я посмотрю, есть ли у тебя седые волосы, у меня три волоса короткие." Нинг Тао сказал.

Цзян Хао на мгновение замер: "Зачем тебе седые волосы?"

"Сделай лекарственную приманку". Нинг Тао сказал, что когда он двигался вокруг Цзян Хао, внимательно смотрел на ее волосы.

Цзян Хао издал несколько депрессивный вздох: "Лучше присесть, у меня седые волосы, мама даже вытащила одну для меня в прошлый раз".

"И не вздохните, у подростков в наши дни седые волосы, это не из-за возраста, это в основном из-за стресса, беспокойства и предвзятости, многократная пища, содержащая фолиевую кислоту и витамины, может замедлять рост седых волос". Нинг Тао искал, когда говорил.

"Ты действительно доктор".

"Я был врачом, не двигайся, я видел это." Нин Тао остановился на своем пути, затем протянул руку через волосы Цзян Хао, поймав эти белые волосы и выщипывая их.

"Будь нежен, это больно". Голос Цзян Хао был женским.

"Ты так свиреп на поле боя, что не боишься умереть и все еще боишься боли?" Нинг Тао продолжал искать седые волосы.

Цзян Хао обернулся и посмотрел на Нин Тао: "Я женщина ах, странно, что женщины боятся боли?"

"Не двигайся, найди другую". Нин Тао поймал еще одну прядь белых волос, на этот раз он был немного нежнее.

Он нашел четыре белых волосака на голове Цзян Хао, один больше, чем три. Учитывая, что седые волосы Цзян Хао были относительно короткими, он решил забрать их обратно в клинику и использовать все это.

"Я возвращаюсь". Нинг Тао сказал, когда собирал свои седые волосы.

"Возвращаешься так скоро?" Божественный свет разочарования капал из глаз Цзян Хао.

Нин Тао сказал: "Мне все еще нужно ехать в деревню Джианг, дети из детского дома переехали в деревню Джианг".

"Ну, я приду к тебе, когда запрет будет снят." Цзян Хао сказал.

Нин Тао сказал: "Будь осторожен, если у тебя есть проблемы, которые не могут быть решены, ищи меня, я всегда в сети".

Намек на улыбку появился из угла рта Цзян Хао, когда он вернулся к воротам Ботанического сада с Нин Тао. Машина, которую арендовал Нинг Тао, все еще ждала его. Но как раз в тот момент, когда Цзян Хао собирался попрощаться с Нин Тао, Лян Кеминг вышел из комнаты охраны дверей.

"Доктор Нинг, вот мы и снова здесь." Лян Кеминг подошел к Нин Тао и Цзян Хао со слабой улыбкой на лице, очень добрый и дружелюбный.

Нин Тао также улыбнулся ласково: "Да, какое совпадение, Ци академика Ляна выглядит хорошо, он, должно быть, добился чего-то в своих исследованиях".

Лян Кеминг избегал разговоров об исследованиях: "Интересно, о чем доктор Нинг приходил к суперинтенданту Цзяну?"

"Личные дела". Нинг Тао сказал.

Лян Кеминг взглянул на Цзян Хао, а затем переместил взгляд обратно на лицо Нин Тао: "Доктор Нин, это нормально говорить о любви, но я должен напомнить вам, не совать нос не в свое дело, преступление воровства информации является очень серьезным преступлением, смертная казнь возможна".

Это своего рода угроза.

Нинг Тао слабо улыбнулась: "Я знаю, академик Лян не должен напоминать мне об этом". Когда он говорил, он тихо разбудил глаза и нос до состояния взгляда и запаха.

Линь Цинхуа ушел в глубокий конец из-за его исследований о Дэн поиска предков, и этот Лян Кеминг изучал глубоко основываясь на фундаменте Линь Цинхуа, станет ли он также новым демоном?

Тем не менее, Лян Кеминг был нормальным человеком, без демонической ауры, и не болтал, как Линь Цинь Хуа.

Взглянув на диагноз, сердце Нин Тао тайно сказало: "Инь Мо Лан сказал, что Лян Кеминг добился больших успехов, чем Линь Цинхуа в своих исследованиях "Поиск предков Дана", но он выглядел нормально, похоже, что он не пробовал такого рода "Поиск предков Дана", просто с этой точки зрения, его сдержанность была гораздо сильнее, чем у Линь Цинхуа".

Лян Кеминг снова сказал Цзян Хао: "Суперинтендант Цзян, в лаборатории есть проблема, о которой вы должны позаботиться".

Цзян Хао, однако, подошел к Нин Тао и протянул руку, чтобы почесать грудь.

Нинг Тао смотрел на нее неловко.

Цзян Хао расправила руки, короткие волосы лежали в ее сердце.

Это ее волосы.

Лян Кеминг слегка нахмурился.

"Ну, ты возвращайся, а я приду к тебе, когда у меня будет время." Цзян Хао сказал.

Нинг Тао улыбнулся и не попрощался, повернулся и ушел.

Лян Кеминг уставился на спину Нин Тао, когда смотрел, как он садится в машину, которая уехала, даже не отведя глаз. Сразу после того, как Цзян Хао вошел в ботанический сад, по углам его рта появилась увядающая улыбка.

Арендованный автомобиль покинул ботанический сад и проехал всего несколько километров, Нин Тао позволил водителю остановиться: "Хозяин, остановитесь здесь".

"Хочешь удобства?" Водитель спросил и остановил машину.

"Нет, езжай обратно, я хочу прогуляться по горам, проезд для тебя довольно дорогой." Нинг Тао заплатил за проезд и вышел из машины.

Водитель что-то пробормотал и уехал на своей машине.

Нинг Тао покинул горную тропу и зарылся в лес, затем выбрал спрятанное место, чтобы снять кровавый замок, затем открыл кровавый замок и отправился обратно в клинику "Небесный Аут".

Он оставил кровяной замок рядом с ботаническим садом Blueprint биотехнологии, так что он мог добраться до нее так быстро, как он мог, если что-то случилось со стороны Цзян Хао.

Вернувшись в клинику "Небеса за пределами", Нин Тао вытащил в общей сложности двенадцать белых волосков, которые были вырваны из голов Су Я, Линь Цинъю и Цзян Хао. На самом деле, у трех женщин были белые волосы на голове, что более или менее удивило его, но на самом деле было нормальной ситуацией. Су Я должен быть причиной недоедания, Цзян Хао является причиной рабочей природы духа часто остаются напряженными, и Линь Цин Юй, причина ее седые волосы, вероятно, причина частичной пищи и работы. Совершенно не удивительно, что большинство людей в наши дни нездоровы, и уже давно стало обычным явлением для подростков и молодых людей - иметь седые волосы.

Нин Тао завернул двенадцать белых голов в обычную палочку с рецептами, затем взял большой мешок духовных материалов и красивый горшок с благовониями, отправленный Инь Мо Ланом, открыл кровяной замок, ведущий в пещеру Павильона меча, и снова пришел в пещеру Павильона меча.

Линь Цинь Хуа изучал предка Ищущий Дэна, и не только он потерпел неудачу, он также стал новым демоном.

Лян Кеминг теперь снова начал изучать "Поиск предков" Дана, и хотя он был уверен в этом, он был обречен на неудачу.

Отец и сын Такэда, а также тот Круясу, по-видимому, тоже пришли за Предтечей Даном, а также неизвестная национальность - боевая группа спецназа, которая была уничтожена полком ранее.

Так много людей и вещей крутилось вокруг предка, ищущего Дэна, образуя воронку. Нин Тао всегда думал, что он за пределами вихря, но он не понимал, что на самом деле он был в самом центре. Он также собирался усовершенствовать Дэна "Поиск предков". Тем не менее, он не хотел уточнять его в Небесной внешней клинике, потому что Дэн, искавший предков, был в конце концов новым демоном, создающим эликсир, и было бы плохо, если бы это вызвало какие-то законы в Небесной внешней клинике.

Нин Тао остановился на стороне духовного поля и посмотрел на четыре чрезвычайно тонких духовных материалов, растущих в духовном поле, он действительно не мог расстаться с ними в своем сердце. Но он колебался и, наконец, вытащил мачете и начал копать под лекарства. Когда он покинул Духовное Поле, на этом крошечном Духовном Поле осталась только одна Демоническая Почка.

Каков будет результат использования "Искателя предков Дана" с семицветным женьшенем, изумрудным редишем и трупным луком?

Единственное, в чем он мог быть уверен, это то, что даже если все материалы были обменяны на лучшие духовные материалы, то, что он уточнил был только фрагментарный Древний Поиск Дан, а не полный Древний Поиск Дан.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0128 Глава 0128 Остатки поиска предков Дэн**

Глава 0128 Остатки Искателя Предков Дана В 18 часов вечера все материалы были переработаны, и остался только последний этап рафинирования. Что касается дозировки, то три крайних духовных материала не были исчерпаны, а некоторые остались, поэтому Нин Тао распорядился ими и приготовился забрать их обратно в Тяньцзинскую внешнюю клинику для сбора. В будущем, говорят, что он не обязательно будет использоваться в рафинировке продвинутого рецепта Dan.

Под тусклым светом свечей Нин Тао вытащил свой мобильный телефон и засомневался, но все равно послал Лин смс-ку: "Цин-Ю, другая сторона из неизвестного происхождения, возможно, из-за родового проекта твоего брата, пожалуйста, смотри в оба, не ходи на вечеринку в консульство".

Секунды спустя он был встречен смс-кой обратно от Лин Чинг-ю: Я должен идти!

У Нин Тао были некоторые головные боли, он горько смеялся и послал еще одно сообщение: не используйте свои эмоции, эти люди очень опасные люди. Подумайте о текущем положении вашего брата, подумайте о причинах, по которым эти два человека инвестировали в Blueprint Biotech, и просто не уходите.

Линь Цинъюй быстро вернулась с текстовым сообщением: кто ты мне такой, управляешь мной так?

Нин Тао вернул два слова: друг.

Линь Цинъюй ответила на третье сообщение: у друзей есть парни, а нормальные друзья - разные.

Нинг Тао, ".........."

Он больше не пишет смс, он уже вспомнил об этом, она не ребенок, если она действительно хочет уйти, он не может просто плакать, встать на колени, держать ее за ногу и умолять ее не уходить, верно? Если он пойдет к ней домой, чтобы остановить ее, я боюсь, что Линь Донхай даже не пустит его в дверь и может даже вызвать полицию.

Тем не менее, на самом деле он не очень беспокоился об опасностях, с которыми Линь Циньюй столкнется, если он пойдет сегодня вечером, в конце концов, мэр Горного города, Ху Юаньлу, также будет там, и была даже команда агентов, которые специализировались на мониторинге отца и сына Такэды и Крю Артура в тайне, если отец и сын Такэды и что Артур Брейн-шоу сделал дурака себя, прежде чем они будут спускаться в первую ночь встречи. Его больше беспокоит то, что Лин Донхай, потерявший рассудок, упадет в яму, вырытую отцом и сыном Такеды и Артуром, оставив его без денег и разбитой семьи.

В результате, так же, как он собирался убрать свой телефон и начать уточнять свой дан, он получил еще одно текстовое сообщение от Линь Цинь Ю.

Текстовое сообщение Цин-Ю Лин: простите, мои эмоции немного вышли из-под контроля, но почему я вышел из-под контроля, это ваша вина. Я знаю, что ты делаешь это ради меня, и я должен дать тебе время подумать об этом. Ну, ради того, чтобы ты так заботился обо мне, я обещаю, что не пойду на эту вечеринку.

Углы рта Нин Тао раскрыли намек на улыбку, хотя временами она была немного эмоциональной, у какой женщины не было маленьких эмоций? На самом деле она рациональная и здравомыслящая женщина, которая также способна судить о правильном по ошибке.

Нин Тао вернул сообщение Лин Цинруй: Тогда я чувствую облегчение, я фармацевт, поговорю с тобой, когда закончу.

Линь Цинши ответил: "Хорошо!

Нинг Тао выключил телефон и положил его на каменную кровать. Теперь он выключает свой мобильный телефон каждый раз, когда развлекает или оттачивает дан, что является необходимой операцией; он не хочет развлекать или оттачивать дан в критический момент, когда поступает звонок: брат, ты хочешь взять кредит?

Это было бы неловко.

Нин Тао взял кусочек заготовки дана, который был разделен на три и поместил его в Мэй Сян Дин.

После того, как все травы и духовные травы были переработаны первичным рафинированием, остался только кусок меньше яйца, который он разделил на три порции, каждая размером с голубиное яйцо. Один Дэн Блан был равен одному Дэну-родителю, который искал Дэна, и он мог усовершенствовать три из них. Первоначально, возможно, не будет проблемой поместить три Дан Бланша в Мэй Сян Дин сразу, но эти три чрезвычайно ценных духовных материала были слишком драгоценны, поэтому он решил сделать по одному за раз, просто чтобы быть в безопасности.

Когда заготовка дана вошла в штатив, Нин Тао скрестил ноги и сел, выпустив руками черно-белый дановый огонь, а затем прикрепил руки к стене штатива Мэй Сян.

Базз!

Под звук, уродливый и неприятно красивый ароматный горшок ревел, и черно-белый танец огонь поднялся вверх. Трещины в стенках штатива были похожи на сухую воду, поднимающуюся из сухого русла реки, воду, блестящую и капающую от влаги.

Это определённо был не водяной свет или водяной пар, это была вся духовная сила Нин Тао, и было что-то в самом Мэй Сян Дин, о чём Нин Тао ещё не знал.

жужжание................

Ароматный горшок нежно ревет, а черно-белое пламя прыгает.

Все было нормально, с опытом очистки тонкого первичного рецепта дана, очистка Ning Tao была сделана с легкостью.

Часы отмечены десятью минутами.

Зеленый и туманный свет внезапно появился посреди кастрюли благовоний, как сияние Северного или Южного полюса, как дым и туман, с намеком на золотисто-желтый цвет солнца. Свет смешивался с черным и белым пламенем в штативе с благовониями красоты, но было настолько ясно, что это ни на кого не повлияло, это было невероятно.

Сердце Нин Тао было наполнено испуганным криком: "Дан Гуан"!

На книжной полке в этом каменном доме была книга, связанная с алхимией, под названием "Дан Дао сомневается", и он посмотрел на нее грубо, и в ней было описание "Дан Гуан". В книге было сказано, что феномен свечения дана будет происходить, когда мощный алхимик рафинировал дан, и было подробное описание свечения дана, говоря, что первичное свечение дана было голубым, чем более продвинутое свечение дана было красным, тем более продвинутое свечение дана было золотом, а самое продвинутое свечение дана было аурой. Но какого цвета аура не описана в книге, потому что автор ее тоже не видел.

Согласно описанию в книге "Дао сомнений", этот зеленый и туманный свет перед вами следует рассматривать как основной дан свет. Но даже для новичка Дан Гуана, если говорить о пороге мастера-алхимика, это был эквивалент нищей версии роскошного автомобиля!

Но вот так, отвлекшись на мгновение, этот зеленый и туманный туман танцевального света распространился и окутал тело Нинг Тао. Это был не только Дан Гуан, это был также Дан Ци, это был волшебный и сложный запах, который дал ему ощущение, что три женщины Цзян Хао, Линь Циньюй и Су Я стояли прямо перед ним, и его ноздри были заполнены запахом их тел. Существует также странный запах, который уникален для многовековых женских засохших костей, запах духовной земли и т.д. Много запахов, смешанных вместе, чтобы сформировать этот уникальный дан ци, невозможно было думать об этом, не будучи магическим или сложным.

Дан свет и дан ци принесли некоторые эффекты Нин Тао, но он испытал это давным-давно, и с одной мыслью, духовное энергетическое поле было похоже на пульсацию, омывающую его тело и разум. Нестабильное черно-белое пламя дана в кастрюле с ладаном красоты быстро стабилизировалось, и хотя зеленый и туманный свет дана и дана ци все еще были там, они не могли больше влиять на него.

Прошло еще несколько минут, и Трипод Мэй Сян вздрогнул, его рев каскадировал с высоты на низ, и, наконец, остановился.

"Это конец? Я думал, что это будет долго". С некоторым сюрпризом в сердце, Нин Тао, наверное, смотрел в сторону Мэй Сян Дин Дин Дин Дин.

На дне штатива ладана красоты спокойно лежит кристально чистый эликсир, размером с второе голубиное яйцо. Она была бесцветной и прозрачной, но при этом излучала слабое голубое сияние Дэна с капюшоном. Если бы он находился в солнечном свете, было бы трудно заметить этот Дан Гуан, но в этой темной комнате, это было бы более очевидно и было бы видно с первого взгляда.

Его dan qi также был очевиден, до сих пор этот таинственный и сложный запах. Чувствуя его запах, Нин Тао всегда чувствовал, что Цзян Хао, Линь Циньюй и Су Я стоят вокруг, и это был все еще чистый, естественный запах без распыления духов и ношения одежды.

Это Дэн из "Поисков предков"?

Хотя было ясно, что это был не полный поиск предков Дана, все признаки указывают на то, что его уточнение было довольно успешным, и даже преувеличенное свечение Дана появился. Итак, что это за "сила Дэна"?

Нинг Тао протянул руку и схватил родового Дэна на дне американского ладана, зеленый и туманный свет Дэна обернулся вокруг его ладони, зрелище было похоже на то, как будто он держал в руке зеленую лампочку.

Чувство захвата Древнего Поискового Дана полностью отличалось от ощущения от взгляда на него, сияния дана, дана ци и контакта с кожей. Смутно, Нинг Тао на самом деле чувствовал, что что-то влияет на его разум!

"Это чувство такое странное, как будто... как будто... что-то проснется в моем теле, как такое может быть? Может быть, этот Искатель предков Дэн действительно способ оживить информацию, скрытую в генетической цепочке?" Нинг Тао догадался таким образом, удивление в его сердце.

Чувство, что что-то пробуждается в этом теле становилось все более и более интенсивным, и когда она достигла определенной интенсивности, ощущение жжения вдруг пришло из глаз Нин Тао, и сразу после этого, он вдруг увидел человека, стоящего перед ним!

Мужчина был одет в белую рубашку, с белыми волосами и белой бородой, с даосской булочкой на голове и сложенным веером в руке, так что он выглядел бессмертным! Он стоял прямо перед Нин Тао и смотрел на него, не шевелясь мышцами.

Нинг Тао был взят врасплох и отброшен назад. Тем не менее, человек остался стоять на месте, его глаза все еще смотрят в фиксированном направлении, не поворачиваясь из-за движения Нин Тао, даже не моргнув веками.

Нин Тао остановился на своем пути, и его глаза упали на сложенный вентилятор в руке этого человека, и он был ошеломлен этим взглядом.

Разве откидной вентилятор в руке Даоста не был настоящим небьющимся вентилятором, который он залатал!

Личность этого даосиста не ясна, он хозяин этого места, Сюань Тянь Цзы!

Нин Тао подсознательно посмотрел на дверной проём каменной комнаты, снаружи он лично похоронил тело и кости Сюань Тяньцзы, даже небьющийся вентилятор Сюань Тяньцзы всё ещё застрял в его поясе, как Сюань Тяньцзы мог вернуться к жизни?

Может быть только одна возможность, и это галлюцинации.

Нин Тао сильно покачал головой, духовное энергетическое поле очистило его разум и тело, и Сюань Тяньцзы исчез.

"Это действительно иллюзия, а не реальность." Нин Тао бормотал про себя, он посмотрел на родословную Искать Дан в его руке, шок и смятение в его сердце не было уменьшено на исчезновение иллюзии, это было еще более интенсивным, "родословная Искать Дан создан Линь Цинь Хуа превратил себя в нового демона, Инь Мо Лань дал ему только половину изуродованной формулы Дан, Дэн изготовления средств, которые он использовал, были также современные научные средства, а не средства выращивания растений. Я посмотрел на все содержимое черепа Чу Хун Юя и использовал средства для выращивания, так что же именно Древний Ищущий Дан, который я усовершенствовал? И как это работает?"

Поев его, он услышал ответ, и желание сделать это пробилось сквозь его разум. В конце концов, раскрывая тайны человеческого происхождения, этот Ищущий Предков Дан в одиночку обладает непреодолимым обаянием, не говоря уже о возможности раскрытия тайн эпохи древнего духа, а также о возможности найти способ пережить грабеж и стать бессмертным, все это является для него непреодолимым искушением, как для новичка-культуриста.

Но этот импульс в конце концов не преодолел его здравомыслие, он родился посредником между добром и злом, владелец Небесной клиники, как он мог потреблять эликсир, который мог бы превратить его в новый наркотик?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0129 Храбрый маленький белый крысеныш**

Глава 0129 Храбрый маленький белый крысёныш Это нормально не есть, а нюхать.

Нин Тао просто передал остатки предков Дэн поиска между ноздрей и сделал два глубоких глотка.

Бряк!

Это ощущение, что что-то пробуждается в его теле только что появились снова, и интенсивность быстро поднялась, а затем вспышка тепла в его глазах, а затем он увидел Сюань Тяньцзы снова.

Сюань Тяньцзы" все еще оставалась "Сюань Тяньцзы", но положение и движения были разными. Человек, появившийся на этот раз на линии зрения Нин Тао, стоял рядом с каменным столом, его правая рука слегка приподнята, как будто он хотел пойти и взять чайник с каменного стола, чтобы заварить себе чашку чая. Но он был явно неподвижен, как явная тень, оставшаяся в пустоте.

Нин Тао заметил одну деталь, а именно, что каменный стол был пуст, и не было ни заварочного чайника, ни чайной чашки, но он ясно видел заварочный чайник и чайную чашку. Это заставило его осознать, что в этом странном состоянии он может видеть видения не только людей, но и объектов.

Эта внезапная деталь заставила его прорасти смелое предположение: "Если я поеду в Сянян, увижу ли я первого императора Тысячи лет, Цинь Шихуаня?".

Если вы сможете увидеть Цинь Шихуан, увидеть Тан Сюаньчжун, а также увидеть Ян Гифэй... Разные места, разных исторических личностей, в этом состоянии он сможет раскрыть скрытые тайны истории, и многие неразгаданные тайны, которые чумы историков. Как были построены египетские пирамиды, достать этот эликсир и понюхать его, увидеть картину уничтожения в историческое время, где загадка?

Чтобы подтвердить возможность этой гипотезы, Нинг Тао принял более радикальное решение. Он пробудил нюхательное состояние носа, и в одно мгновение, запах остатков Предков Поиск Дан бросился в его носовой полости, как прилив, с запахами тела Цзян Хао, Линь Циньюй, и Су Я, будучи настолько сильным, что это смутило его!

Его глаза круто горели, и он не мог не стонать, и его глаза закрылись на мгновение, прежде чем открыться на две секунды позже. Именно на этом открытии он увидел, как Сюань Тяньцзы снова появляется перед книжной полкой.

Сюань Тяньцзы, казалось, пытался снять определенную книгу, но он остался неподвижен и не сделал серию движений, как люди в фильме.

Нин Тао пристально смотрел на него, наблюдая за Сюань Тяньцзы, опасаясь, что он мог пропустить какие-то детали.

Внезапно рука Сюань Тянь Цзы, казалось, пошевелилась.

Сердце Нин Тао было наполнено волнением: "Возьми книгу! Возьми книгу! Давай, бери!"

Однако, рука Сюань Тяньцзы просто двигалась настолько сильно, что не двигалась, а величина движения была исключительно мала, и это может быть даже иллюзией. Именно Нинг Тао, напротив, отреагировал как маленький ребенок, который верил, что овечья деревня действительно существует.

На этот раз изображение Сюань Тяньцзы появлялось примерно на четыре-пять секунд, прежде чем оно просто испарилось и ничего не оставило после себя.

Постепенно Нин Тао также успокоился, и в его сердце появилась новая мысль: "Поиск предков Дан, разработанный Линь Цинхуа, превратил себя в нового демона, способного вычистить лица древних, а это значит, что его генетическая цепь действительно пробудилась, и у него есть реальное существование демонической силы, иначе он не смог бы вычистить лицо Чжоу Ю. Родоначальник Дэн, которого я рафинировал, значительно мощнее, только один нюх обладает таким волшебным и мощным эффектом, каким был бы результат, если бы я его съел"?

Снова появилось желание съесть эту таблетку для поиска предков.

"Хаха, вы, ребята, как тот Властелин колец, вы приняли меня за Голлума? "Я не..............................................................................................................................................................................................." Нин Тао внезапно закрыл свой рот, пара глаз также смотрела в хриплые глаза.

Через две секунды он вдруг бросился к своему маленькому сундуку с лекарствами и запихнул остатки Дэна "Поиск предков" в фарфоровую вазу. Прохладная аура, похожая на ауру дана, исчезла, таинственный и сложный дан ци исчез, и он был "нормальным".

Через несколько минут Нингтао вернулся в клинику Sky Out.

Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе даже не открыло глаза, оно просто заменило зеленый дым на черно-белый добро и зло qi, иначе оно никак не отреагировало.

Нинг Тао даже ничего не положил, сделал большой шаг к двери, открыл ее и вышел.

В это время на небе еще не было темно, и в бледных сумерках на улице Гарден-стрит стоял человек Инь Мо Лан. Черная кожаная куртка, черные кожаные штаны, одежда, покрытая нечетными металлическими декоративными элементами и толстой цепочкой вокруг пояса, стандартный наряд для байкерской вечеринки.

Нин Тао замер на мгновение, затем открыл рот и сказал: "Старейшина Инь, тебе не жарко?"

Инь Мо Лан на мгновение покачала головой, затем направилась к Небесной внешней клинике, но остановилась, не сделав и нескольких шагов. Чем ближе он подбирался к клинике Sky Out Clinic, тем больше нервничал, и дискомфорт становился все более выраженным.

Нин Тао спустился по лестнице в сторону Инь Мо Лана. Он торопился выйти на улицу, на самом деле хотел поехать в Цинь-Чжуй, чтобы Цинь-Чжуй тоже почувствовал запах остатков "Поиска предков" Дана, который он усовершенствовал, но он не ожидал, что Инь Мо Лань будет ждать его здесь. Тем не менее, он также мог понять чувства Инь Мо Лана, потратив так много, что было только странно, что Инь Мо Лан не охранял дверь Небесной внешней клиники и ждал, пока он отработает свою алхимию.

"Вы нашли эти три материала для духов?" Инь Муран спрашивал.

Нин Тао сказал: "Если я не усовершенствую поисковую таблетку предков до тех пор, пока я это делаю, ты останешься здесь и будешь ждать?"

"Конечно, я в порядке в любом случае". Инь Муран сказал.

Нинг Тао был несколько безмолвен, затем помахал рукой и повернулся перед тем, как идти в горный лес за клиникой Sky Out.

Гарден-стрит холодная, но это не место, чтобы говорить о вещах в конце концов.

Инь Мо Лан последовал за Нин Тао в горный лес за Небесной внешней клиникой: "Мы можем поговорить сейчас?".

Ноги Нин Тао не останавливались: "Пойдем туда, где сказал Цин Чейз".

Инь Мо Лан осторожно сказал: "Ты же не пытаешься переправиться через реку и снести мост? Говорю тебе, мы дали кровную клятву!"

Нин Тао повернулся и улыбнулся: "Золотая гвардия Великого Минга эквивалентна агенту в наши дни, это то, чем вы все занимаетесь в этом бизнесе?".

"Какой?"

"Смотрите на всех, как на плохих парней, и всегда будьте осторожны". Нинг Тао сказал.

Если я тебе не верю, я покажу тебе формулу и дам тебе духовный материал? Хочешь верь, хочешь нет, но будь осторожен, все танские небесные люди попали к тебе в руки, и нет ничего плохого в том, что я буду тебя охранять".

"Ну, без проблем, поговорим по ходу дела". Нин Тао продолжал идти к пещере, где гнался Цин.

Хотя Инь Мо Лан следовал за Нин Тао, она была очень осторожна.

Нин Тао сказал: "Старейшина Инь, позвольте мне быть честным с вами, я усовершенствовал Дэна Поисков Предков".

"А?" Инь Мо Лан был ошеломлён на мгновение, а потом взволнованно сказал: "Быстро вытаскивай и дай посмотреть!".

Нинг Тао сказал: "Не торопись, скоро увидишь".

Они быстро подошли к входу в пещеру Цин Чин, и, не дожидаясь, пока Нин Тао откроет рот, чтобы вскрикнуть, с гор и травы с обеих сторон пещеры раздался шипящий звук, а затем из нее выползли змеи большие и маленькие. Если бы это был только Нин Тао, эти змеи отступили бы одним взглядом, но не в этот раз, Инь Мо Лан был странным присутствием для них, тем более, целью для атаки.

Нин Тао сказал: "Цинь Чжоу, ты там?"

"Я в деле, я все еще в деле, ты в деле". Голос Цинь Чжоу, мягкий и мягкий, казалось, все еще в постели.

Нин Тао сказал: "Я здесь со старейшиной Инь".

Всего несколько минут спустя из пещеры вышел Цинь Чжоу, его волосы все еще немного грязные и, очевидно, свежие из постели. Два демона встретились, и глаза друг друга были наполнены тревогой.

Нинг Тао открыл маленький сундук с лекарствами и удалил фарфоровый флакон. Свет в горном лесу был тусклым, и из фарфоровой вазы внезапно появилось немного зеленого и туманного танского света. Сразу после этого таинственный и сложный дан ци быстро захватил пространство, где был Флэшман.

"Дан Гуан!" Инь Мо Лан закричал от волнения и протянул руку, чтобы схватить фарфоровую вазу в руке Нин Тао.

"Хисс!" Змеиный коготь Цинь Чаня нарезанный на запястье Инь Мо Лана.

Инь Мо Лан вернулся.

Нин Тао сказал: "Цинь Чжоу, не будь таким, этот эликсир изначально предназначался для старейшины Иня".

Только тогда Цинь Чжоу убрал свои змеиные когти.

Инь Мо Лань тоже не беспокоилась о Цинь Чжуй, ее глаза смертельно смотрели на фарфоровую вазу в руке Нин Тао, глаза были наполнены божественным светом волнения и жадности.

Нин Тао сказал: "Старейшина Инь, я человек, который говорит о доверии, и я дам вам этот хорошо сделанный эликсир, когда скажу, чтобы вы его доработали". Однако я использовал самый драгоценный духовный материал в этой Поисковой таблетке предков, и это стоило мне больших денег, поэтому прежде чем я отдам эту Поисковую таблетку предков старейшине Инь, я хотел бы попросить старейшину Инь сделать мне одолжение, и это небольшая компенсация для меня".

Даже не задумываясь, Инь Муран спросил: "Что ты собираешься делать?"

Нин Тао сказал: "Ты - Охранник Золотой Одежды Великого Минга, который считается старым агентом, я хотел бы попросить тебя помочь мне расследовать детали этих трех людей".

"Нет проблем, кто те три человека, которых вы попросили меня расследовать?" Инь Мо Лан не мог ждать.

Нобусукэ Такеда из японской компании Takeda Biotech, его сын Тамао Такеда и Артур Крю из Англии, - сказал Нинг Тао. Эти трое в настоящее время в японском консульстве, вы взяли мой эликсир, идите и посмотрите сегодня вечером".

"Без проблем". Инь Мо Лан согласился за один вздох.

Нин Тао бросил фарфоровую вазу Инь Мо Лану.

Инь Мо Лан протянул руку и схватил фарфоровую бутылку, и как только рот бутылки был наклонен, из его рта выкатился кристально чистый остаток Древнего Дана, который искал его и появился в его руках. Зеленый и туманный свет Дэна обернулся вокруг его ладони, таинственный и сложный Дэн Ци был еще более интенсивным. Его глаза повернулись, наполненные божественным сиянием волнения и жадности.

Нин Тао пристально смотрел на Инь Мо Лана, наблюдая за всеми изменениями, которые он сделал. Он привел Инь Мейлан в Цинчу здесь, прежде чем дать остатки Древней Поиск Дан, на самом деле, он хотел, чтобы наблюдать изменения в Инь Мейлан проведение Древней Поиск Дан. И с Цинь Чжоу рядом, даже если Инь Муран инициировал безумие, все равно была еще одна гарантия безопасности.

"Дан Гуан, я не ожидал, что практикующий земледелие в таком молодом возрасте, как ты, действительно усовершенствовал бы Дан Гуан, знаешь ли ты, что даже в Древней Эре Духов, где культивирование было распространено и было изобилие талантов, было очень мало земледельцев, которые могли бы усовершенствовать Дан Гуан!" Голос Инь Мо Лана дрожал от волнения.

Нин Тао вежливо сказал: "Старейшина Инь перестарался, просто так получилось, что у меня есть немного таланта в этой области".

Инь Мо Лан внезапно засунул в рот того предка, который искал Дэна, и проглотил его за один рот.

Нинг Тао не мог не нахмуриться, и темнота сказала в его сердце: "Ты все еще храбрая маленькая белая мышь, даже я не знаю, что, черт возьми, я сгустился, ты просто съел ее за один укус? Не вините меня за наркотики."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0130 "История Чжу Хунъюй".**

Глава 0130 "Сказка" Чжу Хунъюй Остатки предков Дана в результате поисков пропали, а Инь Мо Лань остался целым и невредимым. Это дало людям ощущение, что он не принимает Дэна Ищущего Предка, но таблетки Статика Времени, и на этот раз все его тело было все еще.

"Старейшина Инь?" Нинг Тао лаял.

Инь Мо Лан все еще не двигал и половины мышцы.

"Что с ним случилось?" Цинь Чжоу также выглядел удивлённым и смущённым.

Нинг Тао немного покачал головой.

Цинь Чжуй на мгновение подумал: "Может ли быть так, что он нашел своего Предка и разговаривает со своим Божественным Сознанием Предка?".

Как только ее слова упали, Инь Мо Лан внезапно упал прямо на землю.

Нинг Тао был сразу ошеломлен, "...Это ведь неправда, что его накачали до смерти, верно?"

Бип, бип, бип.............

Из тела Инь Мо Лана внезапно вырвалась струна жареной фасоли, из его рта и носа пузырится дыхание, и свет. Ци является dan qi остаточного Дана Поиск Предков, и свет также зеленый и туманный дана свет остаточного Дана Поиск Предков, и он, кажется, стал "дана человек"!

Через две-три секунды Инь Мо Лан внезапно открыла глаза, которые также были жалко зелеными и пугающими. Сразу после того, как он встал, звук жареной фасоли, происходящей изнутри его тела, стал еще громче, и именно при этом жутком звуке кожаная куртка локомотива и кожаные штаны на его теле раскололись, чтобы раскрыть страшный кусок мышцы. Вены, которые проходят под эпидермисом мышц, один корень жалко зеленый!

"А!" Инь Мо Лан открыла рот и выпустила рев гнева, два ее кулака били в грудь, звук был громким, как стук барабана.

Цин Чейз заблокировал тело Нин Тао, когда она зарядила Инь Мо Лана и приподняла шею, вспыхнула зеленая ость со змеиными когтями.

Инь Мо Лан внезапно повернулся и захлопнулся в дерево, а дерево, толстая чаша которого треснула и выскочила из него, громко упав на землю!

Инь Мо Лан снова врезался головой в каменную стену, и этот импульс, эта скорость, была просто пушечным ядром, который выстрелил из камеры в ярости!

Бряк!

Вся скальная стена качалась на мгновение, и голова Инь Мо Лана была жива и укоренилась в твердой скале, в то время как его тело было еще прямым и протянутым в воздухе. Разлом пробегал от его шеи к всему лицу скалы, как паутина.

Нин Тао и Цин Чжуй были ошарашены.

"Он... сумасшедший?" Цинь Чжоу пузырится.

На этот раз Нинг Тао отозвался: "Я тоже не знаю".

"Ты уточняешь Дэна, которого не знаешь?" Цинь Чжоу посмотрел на Нин Тао ненормальным взглядом.

Нинг Тао расправил руки: "Я не знаю, какого Дэна я усовершенствовал, и я не проходил никаких клинических экспериментов, но он взял его и засунул себе в рот, так что он обвинил меня?"

Глаза Цинь Чжоу снова переместились на Инь Мо Лана, который все еще застрял в каменной стене, и она вдруг почувствовала себя такой несчастной для него.

Только тогда Инь Мо Лан вдруг поднял руки и использовал их, чтобы воспользоваться каменной стеной, толкая в направлении перед своим телом с приглушенным звуком, и каменная стена перед ним разбилась на куски, его тело также упало на землю с куском сломанной породы. Тяжелая пыль и каменная пыль качнулись вверх, и не было ясно, похоронен ли он или что.

"Я пойду и проверю, как он." Цинь Чжоу сказал и собирался пройти.

Нин Тао схватила запястье одной рукой: "Не ходи туда, пока не ясно, в какой он ситуации, наскоро подойдя к нему, он может напасть".

"Тогда я просто буду смотреть отсюда". Цин не мог пойти за ним, стоя плечом к плечу с Нин Тао.

В густой пыли Инь Мо Лан внезапно встал и направился к Нин Тао и Цинь Чжоу. Его глаза больше не были жалко зелеными и пугающими, а страшные мышцы, которые держали кожаные штаны расколотого локомотива, вернулись в нормальное состояние. Только что он был похож на яростную обезьяну, которая была в ярости, но теперь он был похож на мотоциклиста, попавшего в автомобильную аварию.

"Старейшина Инь, ты в порядке?" Нинг Тао сказал ориентировочно.

Цинь Чжоу бдительно смотрел на Инь Мо Лана.

Инь Мо Лан не сказал ни слова, когда остановился в своих треках и посмотрел на Нин Тао и Цинь Чжоу без единого слова.

"Старейшина Инь, ты в порядке?" Нинг Тао снова спросил.

Только тогда Инь Мо Лан сказал: "Я в порядке, просто Дэн Поиска Предков, который ты сделал, слишком силен, я чувствую, что моя демоническая сила значительно возросла, только сейчас я просто проветриваю мою сумасшедшую демоническую силу, она держит меня слишком сильно".

Нинг Тао сказал врасплох: "Это усилило твою демоническую силу?"

Инь Мо Лан сказал: "Когда я только что съел его, моя сила дана была яростной, и я дал ей немного лучше, и моя демоническая сила вернулась в нормальное русло, но я чувствовал себя намного чище, чем раньше". Этот твой родовой Искатель Дэн дал мне бесконечную пользу, спасибо тебе большое!"

Инь Мо Лан обнял Нин Тао, а также слегка опустил голову.

"Старейшина Инь, не будь вежлив, ты принял таблетку "Поиск предков", которую я усовершенствовал, ты пробудил какую-нибудь информацию в генетической цепочке?" Нинг Тао спрашивал.

Инь Мо Лан на мгновение подумал и сказал: "Кажется, немного, но я не могу сказать, каково это". Опять же, не похоже, что это так, я не уверен. Поисковая таблетка предков, которую вы усовершенствовали, больше похожа на таблетку для закалки демона, которая имеет эффект очищения сутры для меня, который будет иметь большое значение для моего последующего выращивания".

Нин Тао думал о маленьком Nirvana Dan, который Чен Пинг Дао смешал в чайном супе и дал ему, что Nirvana Dan также имел эффект очищения меридианов. Но остатки Древнего Поискового Дана, который он сделал, очевидно, были более мощными, чем маленький Нирвана Дан, который Чэнь Пиндао дал ему, в конце концов, Инь Мейлан был боевым демоном, который жил в течение сотен лет и уже прошел через много очищения боевых искусств, и остатки Древнего Поискового Дана, который он сделал, были все еще способны очистить боевых искусств против Инь Мейлан, что было достаточно, чтобы показать, насколько мощным он был.

"Старейшина Инь, вы видели какие-нибудь видения? Как кто-то или что-то из прошлого?" Нинг Тао снова спросил.

Инь Мо Лан покачала головой: "Это неправда, как ты можешь спрашивать меня об этом?"

Нин Тао сказал: "Ничего страшного, вы первый человек, который взял этот эликсир, я хочу попросить разъяснений при его доработке в будущем, чтобы улучшить его". Он так сказал, но его сердце тайно размышляло: "Он даже не видел никаких иллюзий, даже после того, как съел остатки Древнего Поискового Дана, что я рафинировал, я просто взял его и понюхал его и увидел людей и вещи в прошлом, это причина, почему я естественный посредник добра и зла? Особенное телосложение, не тот же эффект, как аллергия на наркотики?"

Наркотическая аллергия, опять пенициллин, одни люди ничего не бьют, а другие страдают аллергией, мурашками и одышкой сердца.

Если рассматривать эту ситуацию как наркотическую аллергию, то весьма вероятно, что у человека, который родился посреди добра и зла, аллергия на остатки предков Дана.

Где Инь Мо Лан знал о странной вещи, которая случилась с Нин Тао, он сказал с воодушевлением: "Брат Нин, этот ваш Древний Поиск Дан воспламенил мою уверенность снова, я определенно буду пытаться найти формулу Древний Поиск Дан во что бы то ни стало, я верю, что вы сможете уточнить полный Древний Поиск Дан, а затем вместе мы сможем разгадать тайну, которая охватила мир выращивания на протяжении тысячелетий"!

Сердце Нин Тао щелкнуло: "Старейшина Инь, позвольте задать дерзкий вопрос, этот ваш кусок... Откуда взялся череп госпожи Чу Хонъю?"

Инь Мо Лан посмотрел на Нин Тао: "Почему ты спрашиваешь об этом?"

Нинг Тао сказал: "Наверное, ты тоже сотни лет его ищешь". Но у тебя нет урожая, иначе у тебя не было бы только обрывков Дэна Клыка. Скажи мне, что мы ищем вместе. Мы с Цин добавляем тебя, мы три человека. Как говорится в старой поговорке, три вонючих сапожника - лучшие. Если вы нам поверите, вы дадите мне подсказку, что мы не сможем собрать полный дан-као".

Инь Мо Лан немного колебался.

Нинг Тао сказал: "Если это неудобно, то забудь об этом".

Цинь Чжоу перефразировал: "Мой брат Нин дал тебе алхимию, но у тебя даже нет этого доверия, как ты можешь сотрудничать в будущем"?

Нин Тао всё ещё был вежлив, но Цинь Чжуй не жалел эмоций.

Инь Мо Лан сказал: "Ладно, я вам скажу".

Цинь Чжуй сказал: "Никто тебя не принуждал, это ты хотел это сказать".

Инь Мо Лан не обращал на неё внимания, он некоторое время собирал свои мысли, прежде чем открыть рот: "В то время мать девочки Хонъю была демоном лисы, на самом деле её звали Фокс Чжи. Не зная, где она открыла формулу "Поиск предков Дана", она использовала демоническую силу и Будду Цянь Сян, чтобы написать её на черепе Красного Нефрита. Благовония - это трава на основе специй, которая чрезвычайно редка и проникает в человеческую плоть и кости. Существует поговорка, что человек, который использует ладан перед Буддой раз в жизни и не моет ног, когда видит Будду, является ладаном до конца своей жизни. Однако, этот запах должен иметь тепло тела, чтобы испариться, и вы не можете почувствовать его запах на этом черепе".

В голове Нинг Тао зародился кусок черепа Красного Нефрита и зеленое изумление, написанное на нем, изумление в его сердце.

Инь Мо Лань продолжил: "Мать Хонъю написала надписи на черепе Хонъю задом наперёд, и эти благовония благовоний благовоний благовоний благовоний благовоний благовоний благовоний проникал вниз, чтобы стать правильным шрифтом. Неизвестная Красной Джейд, она выросла, чтобы стать получеловеком, полудемоном существования. Она очень быстро учится всему, особенно боевым искусствам, и даже я ей не подхожу. Мать бросила ее, когда она была совсем маленькой, а позже нашла какие-то улики и отправилась в Западную провинцию в поисках своей матери. В результате она встретила нападение и погибла под снежной горой".

"Какая снежная гора?" Нинг Тао спрашивал.

"Эверест". После паузы Инь Мо Лан продолжил: "Когда я искал её, у неё остался только маленький кусочек черепа и ткани мозга". Человек, устроивший засаду, возможно, взял ее череп в качестве трофея, или, возможно, знал, что на ее черепе была формула Дэна "Поиск предков". Именно в это время я открыл формулу "Поиск предков" Дэна и вернул ей череп и мозговые ткани. В течение многих лет я искал убийц, но нет никаких зацепок. Я также пытался усовершенствовать "Искателя предков" Дэна, к сожалению, безуспешно".

Это история Чжу Хунъюй, которая полностью отличается от истории Чжу Хунъюй в народной дикой истории.

Нинг Тао сказал: "Я обязательно как-нибудь пойду и проверю, сказав, что не смогу помочь тебе найти убийцу".

Инь Мо Лан вздохнул: "Я был там не менее десяти раз и понятия не имею. Прошли сотни лет, и я не знаю, остались ли эти убийцы в этом мире, но если мы сможем найти этих убийц, говорят, что мы не обязательно сможем найти Дэна Фэнга".

Нинг Тао сказал: "В следующий раз, когда ты отвезешь меня туда, я пойду поищу".

"Хорошо, тогда я сначала пойду делать твои дела, просто дай мне знать, когда захочешь как-нибудь пойти." Инь Мо Лан дал Нин Тао и Цин кулак погони, вскочил и бросился в горный лес, и ушел в мгновение ока.

"Брат Нинг, то, что он сказал, правда?" Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао сказал: "Я тоже не знаю".

"Что нам теперь делать?"

"Иди в пещеру Павильона Мечей и усовершенствуй Дэна". Нинг Тао сказал.

"Я тоже пойду, доработай один для меня". Цинь Чжоу выглядел очень взволнованным.

Нинг Тао улыбнулась: "Если не боишься идти в клинику, просто следуй за ней".

Цинь Чжоу внезапно протянул руку Нин Тао и схватил его за руку, с яркой улыбкой на лице: "Так я не боюсь, я твой каблук, я буду следовать за тобой, куда бы ты ни пошёл".

Нинг Тао очень хотел облизать слова, которые он только что сказал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0131: Секретный маршрут и вызов**

Глава 0131 Тайный проход и зов Пещеры Павильона Мечей молчал.

Нин Тао сидел перед Мэй Сян Дао, как будто он старый монах, и на этот раз он поместил их обоих в Мэй Сян Дао для уточнения. Черно-белый огонь Дан сгорел, и в течение короткого времени из кастрюли с благовониями красоты был излучен зеленый и туманный свет Дан, превративший каменную комнату в место, похожее на сон. Таинственный dan qi также протянулся и протекал через каменную комнату, ароматный и богатый. На этот раз Нин Тао был готов и не отвлекался, он даже задержал дыхание, когда Дан Ци был сильным, и не был затронут Дан Ци, и не имел этой "аллергической" реакции.

Когда доработка двух оставшихся копий "Поиска предков" Дана была завершена, Нин Тао взял пинцет, чтобы закрепить две таблетки одну за другой и поместить их в два небольших фарфоровых флакона, приготовленных заранее, а затем поместить пробку на флаконы, чтобы предотвратить испарение дана Ци. Также это был первый опыт, когда он не дотянулся руками до эликсира.

Цинь Чжуй Баба посмотрел на две фарфоровые вазы, помещенные в руку Нин Тао: "Брат Нин, дай мне одну".

Нин Тао, однако, сел на одно бедро, а затем просто прилег на землю. Он был действительно истощен от рафинирования двух остаточных Дэна Поиск предков за один раз.

Чейз Цин последовал за Нин Тао и переместился на сторону Нин Тао, не думая о том, что земля грязная, он прямо встал на колени у Нин Тао и протянул руку, чтобы помассировать.

Нинг Тао поспешно отдернул руку: "Нет, нет, я просто сделаю перерыв".

Цинь Чжоу просто переместил руку на ногу Нин Тао и переместился, чтобы помассировать ногу, сказав: "Я твой демон-рабыня, служить тебе - это правильно, почему ты такой вежливый?".

Именно с этим ее прессом ноги Нин Тао мгновенно застыли, и ткань ее штанов значительно изменилась.

Рука Цинь Чжоу знала, что гора склоняется к тигру, и нажала на эту чувствительную зону.

"Держите, не нажимайте". Нин Тао толкнул маленькую фарфоровую вазу.

"Спасибо, брат Нинг". Цинь Чжоу не мог дождаться, чтобы вытащить пробку из бутылки.

Нин Тао нажала на руку: "Ты также видела, как страшно принимать такой эликсир, ты уверена, что хочешь его?"

Когда я увидел его в первый раз, он сказал: "Я не боюсь никаких побочных эффектов", - сказал Цинь Чжуй, - "Инь Мо Лань сказал, что принятие "Поиска предков" Дана более чисто и обладает эффектом очищения и разрезания сутры". Более того, он - новый демон, а я - прирожденный демон, так что, по моим подсчетам, власть Дэна, ищущего Дэна, будет для меня более выгодна".

Нинг Тао сказал: "Ну ладно, но придется подождать".

"Зачем ждать?" Цин спросил о ней, все еще хочет поесть.

Нин Тао сказал: "Если с Инь Мо Ланом ничего не случится, ты будешь есть".

Цинь Чжуй замер на мгновение, а потом вдруг снова засмеялся: "Я вижу, Инь Мо Лань не был накачан наркотиками до смерти, это значит, что эликсир безопасен и его можно принять, верно?".

Нинг Тао сказал: "Просто будь осторожен, он слишком импульсивный, ты не можешь быть настолько импульсивным".

"Думаю, у него не будет несчастных случаев, после приема этого эликсира, его демонический ци, очевидно, сильнее, чем раньше." Цинь Чжуй сказал.

"На всякий случай, лучше подождать немного." Нинг Тао сказал. У него самого был план использовать остатки древнего Дана, который должен был отправиться в Гималаи, место, где был убит Чжу Хунъю, чтобы вывезти Дана и понюхать его, чтобы войти в это таинственное состояние, чтобы найти некоторые тайны, скрытые во времени. Если нет, то он может найти подсказки и полного Дан Цао!

"Хорошо, тогда я оставлю его себе и подожду немного." Хотя Цинь Чжуй все еще хотела съесть остатки Древнего поиска Дана в своем сердце, она все же решила прислушаться к словам Нин Тао.

Потом ее рука поднялась к бедру Нинг Тао.

Нин Тао перевернулся и подполз из земли: "Сюань Тянь Цзы сказал, что под кроватью есть секретный проход, я пойду посмотрю".

Он не хотел этого видеть, но боялся, что что-то случится между ним и Цинь Чжоу, если он не найдет, чем заняться, и не позволит Цинь Чжоу сделать ему массаж.

Под каменной кроватью действительно был потайной ход, а каменная плита, покрывавшая вход, представляла собой проход, идущий по диагонали вниз. Но это не антропогенная пещера, это естественная пещера, только ухоженные полы и вымощенная каменной плиткой.

В секретном проходе не было света, и Нин Тао использовал фонарик для мобильного телефона, чтобы осветить его. Почти через полчаса они с Цинь Чжоу подошли к концу секретного прохода.

В конце прохода находится каменная стена, а в верхней части головы также огромная скала, без двери, чтобы открыть, и без каменной лестницы, чтобы подняться наверх. Нин Тао поднял телефон и сделал фотографию, затем нашел каменный шар размером с трещину, вмонтированный в каменную стену. Он пытался вдавить каменный шар в каменную стену, но каменный шар не двигался. Он снова попытался повернуть каменный шар, и как только он это сделал, каменный шар повернулся, и валун над его головой медленно отодвинулся.

Сияние звездной луны, каскадирующей над головой, и темно-синее небо, далекое и загадочное.

Нин Тао сильно погладил ноги по земле, и когда его тело поднялось, он протянул руку и сломал край гигантского камня, который медленно двигался, а затем дал толчок вверх, и в следующую секунду его ноги стояли на вершине этого гигантского камня. Только тогда он понял, что камень из стелы, который он не мог потрясти, на самом деле был частью этого огромного камня.

Цинь Чжоу прыгнула вверх от тайного хода и ощипала землю, ее тело выпрыгнуло из тайного хода, как будто оно не имело веса и упало на землю.

Валун снова отступил назад, не видя ни малейшего признака того, что он может двигаться, когда неподвижен.

Деревня Jiange у подножия горы была освещена, и дома Lu Nan и Yang Lu могли смутно быть увидены. Су Я, Гэ Мин и дети из приюта были прямо посреди деревни Цзянэ, но они не знали точно, где живут.

Нинг Тао выключил фонарик своего мобильного телефона, и тогда он заметил, что время было только чуть больше восьми. Именно тогда он заметил, что у него было три пропущенных звонка, все от Линь Цинь Юя. От нее также поступило смс-сообщение.

Нин Тао открыл текстовое сообщение, в котором говорилось: "Я не мог бросить вызов отцу, он должен был отвезти меня в японское консульство для участия в семейной вечеринке Такеда". У меня есть идея, ты приедешь в японское консульство и позвонишь мне, я скажу, что это срочно, ты заберешь меня?

Нин Тао ответил на это смс-сообщение: только что на моем телефоне нет сигнала, я сейчас приезжаю в японское консульство, я позвоню вам, когда приеду.

Отложив телефон, Нин Тао не мог не ворчать: "Этот Линь Донхай, что именно происходит у него в голове? Неужели он верил, что эти двое японцев и англичанин действительно вкладывают в него деньги? Очень умно".

Цинь Чжоу подошел: "Хочешь, чтобы я убил тех двоих японцев и того англичанина?"

Может быть, в будущем, но сейчас не время", - сказал Нинг Тао. Я еду в консульство, неудобно брать тебя с собой, ты останешься здесь или вернешься в клинику?"

Цинь Чжоу на мгновение подумал: "Всё равно я в порядке, пойду прогуляюсь и поищу пациента клиники".

Нинг Тао сказал: "Ничего страшного, сначала я вернусь в клинику, потом в консульство, будь осторожен".

Они попрощались, и Цинь Чжоу исчезла в горах, начав новый виток охоты. Она родилась, чтобы охотиться на нечестивых, и нечестивые этого мира были ее добычей, просто не знаю, какое зло снова попадет в ее руки на этот раз.

Нин Тао воспользовался кровавым замком, оставленным на скале, чтобы вернуться в клинику, переоделся, не взял с собой маленький сундук с лекарствами, а просто взял с собой небьющийся вентилятор и вышел за дверь. Уехав с Гарден-стрит, он взял такси и через четверть часа подошел к двери японского консульства.

Ночью на ветру развевался флаг с белым фоном и красным солнцем. Под ним находится здание в японском стиле, старинное и с некоторыми элементами современной архитектуры, стоящее посередине высотного здания, придающее ему неповторимое и незабываемое ощущение.

Двое японских охранников, безоружных, стояли у ворот консульства.

Нин Тао тоже не подошел, поэтому он стоял на тротуаре рядом с воротами и набрал номер мобильного телефона Лин Цин Юя, а через несколько секунд на звонок ответили.

"Ты здесь?" Голос Линь Цинъю был с телефона, слегка взволнован.

"Я буду снаружи, выходи." Нинг Тао сказал.

Голос Лин Цин Ю: "Хорошо, сейчас выйду".

Опять же, из телефона доносился эмбиентный звук, звук Линь Цин Юя, который говорил, что кто-то ее ищет, и звук, когда кто-то разговаривал в кулуарах, но он был неясен. Впоследствии телефон повесили, и ничего не было слышно.

Нин Тао стоял в углу стены в ожидании, бездельничал и скучал, он взял неразрывный вентилятор с талии и открыл его, мягко вдувая ветер в лицо и воротник. Ветер, выходящий из небьющегося вентилятора, был прохладным и освежающим, а сухое тепло утихло. Город известен как Город огня, и каждое лето здесь жарко, как на пароходе, но в данный момент Нин Тао просто необходимо обдуть лицо, тело и ноги, и у него возникнет ощущение внезапного возвращения к ранней весне, очень комфортно.

Тетя в танцевальном костюме, готовая пойти на квадратный танец, проходивший мимо Нин Тао, посмотрела на Нин Тао, прошептала фразу: "Какая эпоха, но и играть в складной веера, теперь молодые люди хотят привлечь глазные яблоки людей, действительно хотят сойти с ума".

Нинг Тао внезапно сказал скучно: "Тетя, я ведь не шутил с тобой, правда?"

Большая тётя в танцевальном костюме была совсем недовольна: "Кого ты называешь большой тётей? Кому ты звонишь тете?"

Нинг Тао горько смеялся: "Ладно, старшая сестра, ничего страшного, если ты старшая сестра".

Только тогда старушка в танцевальном костюме не поссорилась с Нин Тао и пробормотала.

В этот момент женщина вышла из двери посольства, посмотрела вокруг, а затем с радостью сказала: "Атао, я здесь".

Нин Тао сдвинул глаза и с первого взгляда увидел Линь Цинъюя, стоящего в дверном проеме. Она носила синий смокинг с V-образным вырезом и соблазнительными линиями для карьеры. Юбка расстегнута сбоку, одна длинная прямая нога открыта для воздуха, кожа белая и нежная с идеальными линиями. Сегодня она зрелая, очаровательная и соблазнительная.

Нин Тао закрыл небьющийся вентилятор и вышел вперед, не в силах устоять перед комплиментом: "Ты так прекрасна сегодня вечером".

Линь Цинъюй улыбнулась Нин Тао: "Я до сих пор в первый раз слышу, как ты делаешь мне комплименты по поводу моей красоты, потому что я не отвечала на телефонные звонки и чувствую себя виноватой"?

Нинг Тао засмеялся: "Тогда что я должен сказать о тебе? Называть тебя уродом?"

"Облом!" Линь Цинъю дала Нин Тао пустой взгляд, но потом мгновенно улыбнулась.

Нинг Тао сказал: "Пойдем, куда мы идем?"

"Пойдем в кино, давно не виделись". Линь Цинъюй посмотрела на Нин Тао с предвкушением в глазах, боясь, что он откажется.

"Хорошо, тогда пойдем в кино". Нинг Тао сказал. Он не ответил на ее признание в течение дня в офисном здании Blueprint Biotechnology, что заставило его чувствовать себя больно, и он чувствовал себя более или менее виноватым в своем сердце и всегда хотел, чтобы компенсировать ей что-то, так что он сказал да, даже не думая об этом.

Тем не менее, как раз в это время у мужчины раздался голос: "Мисс Лин, этот джентльмен ваш друг? Пригласи его на вечеринку".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0132 Глава 0132: Папа Шоуман**

0132 Глава 0132 Драматический папа Человек, который говорил, был молодой человек в костюме, черный смокинг, белая рубашка, черный галстук-бабочка, простые оттенки, которые произвели серьезное впечатление. Его лицо было четко определено, и его верхняя губа была покрыта небольшой бородой личности, которая, в сочетании с его прямой фигурой, сделал его таким мужчиной, что любая женщина будет впечатлен.

По сравнению с ним, Нин Тао было больше солнечной близости, меньше серьезности и аристократической ауры, что он имел.

Молодежь подошла к Нин Тао и Лин Цин Ю со слабой улыбкой на лице: "Я Такеда Тамао, могу я спросить, как вас зовут, господин"?

Он сын Нобусукэ Такеды, будущего преемника Такеда Биофарма, Тамао Такеда.

Слабая улыбка также появилась на углу рта Нин Тао: "Бесплатно, моя фамилия Нин, Нин Тао, господин У Тянь хорошо говорит по-китайски".

Юфу Такеда сказал: "Я любил китайскую культуру с детства и изучал ее. Одна из исторических личностей, которой я восхищаюсь больше всего, - это монах Канджин, который принес в нашу страну Японию не только буддизм, но и самые передовые технологии того времени".

Монах Канджин, известный монах династии Великих Тан, совершил шесть поездок на восток в Японию, прежде чем ему это удалось. Он привез в Японию медицинские, архитектурные и фермерские навыки и оставил неизгладимый след в истории страны. Но если бы он знал, какой вред нация, которой он помогал позже, принесла в Китай, интересно, не было ли у него решимости поехать в Японию, даже если бы его глаза были слепыми.

Надо сказать, что этот Такеда Тамао чрезвычайно общителен и может закрыть дистанцию между собеседником и произвести дружеское впечатление всего в нескольких словах.

Но для Нин Тао, то есть, имя другой стороны - волк, но другая сторона, чтобы предстать перед ним, как олень или лошадь, его сердце даже не наполовину хорошее чувство. Напротив, в его сердце все еще оставался намек на отвращение, когда он еле-еле сказал: "Простите, господин Такеда, я мало что знаю об этом куске истории, у нас с мисс Лин есть несколько очень важных дел, которые нужно решить, до свидания".

Линь Цинъюй также вежливо улыбнулся перед тем, как взять руку Нин Тао и уйти с ним. Этот шаг был стандартным для любовника, и она сделала это естественно, совершенно независимо от чувств Нинг Тао и желания.

Этот намек на улыбку в углу рта Такеда Юфу исчез, а в его глазах скрылся и намек на холод, этот мрачный, страшный взгляд.

Как смеет молодой человек из Китая, о котором никогда не слышали, игнорировать его таким образом?

Он старший сын клана Такэда, преемник Такэда Биофарма, кандидат биологических наук из Гарварда и черный пояс девятой степени по карате. В Японии он известен как гордость небес. Но в этом внутреннем городе, где он, казалось бы, не очень хорошо развит, он опустил свою цену, и его так проигнорировали!

Но это только его ощущение, перед Нин Тао, владельцем небесной клиники, что сын семьи, наследник крупной компании, доктор Гарварда по биологии - все это ничего не стоит. Какая семья может быть больше, чем Дао Рая? Какая крупная фармацевтическая компания может конкурировать с клиникой "Скайлайн"? Какой доктор биологии обладает знаниями и навыками, соперничающими с его алхимией? Ничто не сравнится с ним, так какое право притворяться перед ним?

"Киёсу"! Остановись на месте!" Голос Лин Донхай внезапно пришел.

Линь Цинъю нахмурилась, и ее шаги остановились.

Линь Донхай вышел из ворот с мрачным лицом: "Цин Ю, куда ты идешь?"

"Заткнись!" Линь Донхай отругала Линь Цин Юя, а потом опять посмотрела на Нин Тао: "Это снова ты, человек с живым лицом и живой кожей, почему ты нас так достаешь?".

Нин Тао был неудобен в своем сердце, но Линь Донхай был отцом Линь Цинюя и Линь Цинхуа, так что он не мог открыть рот и ругать Линь Донхай за то, что он дурак, не так ли?

Глаза Линь Цинъю превратились в слезы, ''Папа''! О чем ты говоришь? Я попросил брата Нинга прийти сюда! Ты ведешь себя бессовестно!"

"Не смей так со мной разговаривать?" Лин Донхай был в шоке.

Линь Цинъю был непреклонен: "Я человек, взрослый, я не твой щенок, я сделаю все, что ты захочешь, чтобы я сделала! Я тоже это чувствую, и у меня есть право стремиться к счастью!"

Такеда Юфу подошёл и помог Линь Донхаю, и с беспокойством сказал: "Дядя, ты в порядке?".

"Папа!" Линь Цинъюй тоже беспокоилась и переехала за ней.

Голос Линь Донхая дрожал, как он сказал: "Ты, ты иди, какая тебе разница, буду я жить или умру? У меня плохое сердце, а ты все еще злишься на меня? Ты искренне пытаешься меня разозлить?"

Она очень хотела уехать с Нин Тао, но перед лицом такой ситуации, как она может быть ребенком других и уехать? В таком случае, она даже не смогла простить себя. Она посмотрела на Нинг Тао с другим виноватым взглядом в сердце.

Нин Тао, однако, был спокоен, и в его глазах тело Лин Донхая было обернуто в красочное поле прекурсоров, и сердце Лин Донхая было живым и бьется, вовсе не неправильно.

Это горький трюк!

Лин Донхай посмотрел на Нин Тао: "Что ты до сих пор здесь делаешь? Иди, я не хочу тебя видеть!"

"Дядя Лин, держись крепче, пока я вызову для тебя скорую." Нинг Тао сказал, что он также взял свой мобильный, чтобы сделать звонок в службу скорой помощи.

Лин Донхай чуть не повернулся спиной в ошеломлении.

Такеда Юфу сказал: "Господин Линь, в консульстве есть лазарет с очень хорошими врачами и регулярными лекарствами, почему бы вам не пойти в лазарет на какое-нибудь лечение".

"Хорошо, спасибо". Линь Донхай снова сказал Линь Цин Шу: "Помогите мне войти".

Линь Циньюй была крайне неохотно возвращаться в свое сердце, но, как Линь Донхай позировала, как будто ее сердце не в порядке, было бы неблагодарно с ее стороны не пойти туда.

Но как только она оказалась в трудном положении, Тамао Такеда внезапно открыл рот и сказал: "Этот господин, я снова приглашаю вас на нашу вечеринку, не хотите ли вы выразить свою признательность?".

Линь Цинъюй посмотрел на Нин Тао с видом помощи.

Нинг Тао не отказался в этот раз, он кивнул головой: "Тогда извините меня, спасибо".

Губы Лин Донхая двигались так, как будто он хотел что-то сказать, но в конце концов он проглотил слова обратно. Это японское консульство, а человек, который может принимать решения - это Тамао Такеда, а не он. Такеда Юфу пригласил Нин Тао в качестве хозяина вечеринки, кто он такой, чтобы торопить людей, когда он тоже гость?

Линь Донхай уставился на Нин Тао, который шел к двери, с таким же неудовольствием, как этот взгляд может получить.

Тем не менее, Линь Циньюй показала улыбку, но после того, как просто улыбнулся на мгновение, она была замечена Линь Донхай и посмотрел на нее, она последовала и отказался от своей улыбки.

"Три, пожалуйста." Тамао Такеда сделал очень стандартный пригласительный жест, а затем шагнул вперед, чтобы вести за собой.

Линь Циньюй помог Линь Донхаю войти в дверь, а Нин Тао последовал за ним, также войдя в дверь консульства.

Когда он вошел в дверь, Нин Тао вдруг переместил глаза на главное здание консульства, и на мгновение он вдруг увидел фигуру трястись немного, а затем исчез. Однако он совсем не нервничал, потому что этим человеком был Инь Мо Лан, агент Великого Мина.

"Что именно вам понадобится, чтобы покинуть наш дом Цин Ю?" Когда он вошел в консульство, Линь Донхай пожал руку Линь Цин-Юя и сказал это Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Я не думаю о тебе как о старейшине, так же как и о Цин Хуа и Цин Ю, но не получай ни дюйма, есть предел моему терпению".

"Ты......." Лин Донхай был ошеломлен, он не ожидал, что Нин Тао скажет ему такие вещи в таком тоне.

На самом деле, потому что он был отцом Линь Цинъюя, а Нин Тао нравилась его дочь, он осмелился плохо относиться к Нин Тао. Этот менталитет на самом деле является менталитетом "старика по закону", только он об этом даже не подозревает. Но именно по этой причине он так сильно отреагировал - дочь еще даже не догнала его, а ты, мальчик, осмелился сказать такое старику!

Нин Тао пришел на ухо Лин Донхай и добавил: "Я понимаю ваши чувства, как отец, который хочет защитить свою дочь, если у меня будет дочь в будущем, я также не хочу, чтобы ее обманули плохие люди, но вы, очевидно, взяли не того человека".

Линь Донхай на мгновение замерзла, его реакция в этот момент была немного странной.

Такеда Юфу поднялся по ступенькам и сделал еще один заманчивый жест: "Три, сюда, пожалуйста".

Даже если Линь Цинъю и Линь Донхай знали, где это было, он был таким вежливым и вежливым. Отсюда нетрудно понять, что у него в костях очень традиционный японский язык - то, что в наши дни есть у немногих представителей молодого поколения в Японии. Между духом "Бусидо" и аниме, большинство японской молодежи выбирает последнее.

Войдя в консульский зал и пройдя через коридор, Нинг Тао оказался в центре многофункционального ресторана. Ресторан просторный, в нем есть не только обеденная зона в японском стиле, но и сценическая площадка для выступлений. Когда Нин Тао снял обувь и вошел в нее, японская гейша в кимоно исполняла постыдную линию с белым лицом и красными губами, образ был очень особенным.

По обе стороны большого полосатого стола в обеденной зоне сидели десятки человек, Нобусукэ Такеда и Артур Кроу, а также несколько человек со стороны консульства, все они были мгновенно узнаваемы как японцы в своих традиционных кимоно.

По другую сторону большого стола находились несколько китайских людей, в том числе мать Линь Цинъюя, Фан Мэй Линь, мэр города Шаньчэн, Ху Йору и несколько других важных правительственных деятелей.

Как только Нин Тао вошел, все собрались вокруг Нин Тао, за исключением гейши, которая сосредоточилась на игре трех ароматных струн. Все глаза выглядели немного удивленными и озадаченными. Предположительно, все, кроме Фан Мэй Линг, догадывались, кто этот новый гость.

Фан Мэй Лин держала глаза и смотрела на Нин Тао, если бы не такой повод, чтобы сохранить свою личность, она боялась, что давно бы выстрелила в Нин Тао.

Такеда Юфу невозмутимо улыбнулся и сказал: "Позвольте представить нашего нового гостя, это господин Нин Тао Нин".

Так же, как Такеда Тамао сказал имя "Нингтао", выражение Кроясу внезапно изменилось. Он смотрел прямо на Нинг Тао, этот взгляд, кажется, что-то подтверждает. Затем он подошел к Синсукэ Такеда, который сидел рядом с ним, и пробормотал что-то в ухо.

Нин Тао посмотрел в глаза, но не пошевелился, а потом улыбнулся и поздоровался: "Привет всем, извините".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0133 Не стоит упоминать.**

Глава 0133 Вортлесс, никто не ответил.

Дружественное приветствие Нинг Тао, сделанное для неловкой сцены.

Лицо Такеда Юфу казалось сигналом, а потом появилась одежда Нин Тао, хотя он сознательно переоделся в более формальную рубашку с короткими рукавами и брюки, а также кожаную обувь, но они также были ничего не стоящими вещами, которые носили некоторые обычные люди, но все сидящие здесь люди были одеты формально, очень высококлассно. В настоящее время люди привыкли измерять социальный статус человека по классу, который он носит, а что касается случайного образа Нин Тао, то его социальный статус, очевидно, не будет высоким. Не только не высоко, но и низко.

"Хо-хо-хо". Такеда Юфу улыбнулась и сказала: "Господин Нин, это ваше вступление немного простовато, не могли бы вы рассказать нам, чем вы зарабатываете на жизнь?".

Нинг Тао также улыбнулась: "Я врач и у меня есть собственная клиника".

Врач, очень почетная и важная профессия, нечего стыдиться.

"Оказалось, что это доктор, пожалуйста, займите свое место." Тон Такеда Юфу имел легкий намек на презрение, но его было нелегко обнаружить.

Линь Циньюй потянул Нин Тао за руку: "Иди, посиди со мной".

Нин Тао кивнул, когда он занял место рядом с Лин Цин Ю, когда она вошла на свое место.

Кроясу встал, подошел к Такеда Тамао, подошел к его уху и сказал что-то. Глаза Такеда Юфу снова сместились к телу Нин Тао, и его выражение лица заметно изменилось.

Нинг Тао в глубине души мрачно сказал: "Этот хорватский Артур, очевидно, знает, кто я, но не знает, что он сказал отцу и сыну Такеды". Стрелок, скорее всего, тоже связан с ним, иначе как бы он узнал, кто я такой, как только увидел меня?"

Он совсем не беспокоился о том, что отец и сын Кроартера и Такеды предпримут здесь действия, оставив в стороне мэра Горного города Ху Юаньлу и нескольких чиновников правительства Горного города, просто скрывающийся демон боевых искусств Инь Мо Лань мог полностью "очистить место", ему даже не нужно было предпринимать никаких действий самому.

Тамао Такеда хлопал ему в ладоши.

Гейша, которая играла шамизма, остановила ее в ответ, поклонилась в приветствии и ушла.

Официант подошел к Нин Тао, чтобы спросить, но слова были на японском языке, который Нин Тао вообще не мог понять.

Такеда Юфу сказал: "Господин Нин, он спрашивает, что вам нужно?"

Нин Тао на самом деле знал, что официант спрашивал его, что он хочет есть, но он никогда раньше не ел японскую еду, так что он вообще не знал, что заказать, и был немного смущен некоторое время.

"Атао, у них тут хорошие сашими, хочешь?" Это было совпадение, что Линь Цинъю была очень умной женщиной, чтобы сказать это.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда сашими".

Официант кивнул и ушел. На самом деле он понимает китайский язык и говорит по-японски только для того, чтобы назло Нин Тао, который не понимает японского. При этом ему были даны четкие указания.

Тамао Такеда снова хлопнул ему в ладоши.

Вошли два воина в костюмах каратэ, оба с черными поясами вокруг талии, навязанными фигурами и марширующими драконами. Костюмы додзё на двух людях отличались от обычных костюмов каратэ, костюмы каратэ на них были черными. В мире каратэ черное додзё является символом четырех секций, которые могут быть использованы в качестве мастера. Другими словами, эти два самурая были мастерами каратэ, которые могли открыть школу, чтобы принимать учеников, а так называемый самурай с черным поясом в белом додзюцу должен был поклониться и отдать честь, когда они их увидели.

Все они были самураями семьи Такеда.

Два самурая подошли к поляне, отведенной для игры, взяли лук в сторону стола, а затем начали заниматься каратэ. Но они не дрались, а просто практиковались в серии движений по каратэ. Хотя это всего лишь репетиция некоторых движений, мужские движения чисты, быстры и медленны, с особой красотой.

Как раз во время выступления двух самураев официант принес тарелку сашими вместе с приправами. Так называемые сашими - это не что иное, как филе сырой рыбы и стопка соевых соусных блюд с горчицей.

Но, не дожидаясь, пока Нин Тао возьмёт кусочек, Такеда Юфу открыл рот и сказал: "Господин Нин, вы знаете наше каратэ?".

Нин Тао сказал: "Поймите, один или два, каратэ происходит от нашей стороны Руки Тан, которая сначала распространилась на Рюкю, затем на Японию, и, наконец, изменила своё название на каратэ".

Юфу Такеда сказал: "Похоже, господин Нин много знает о карате, так что вы думаете об этих двух самураях-каратистах"?

Нинг Тао посмотрел на него, а потом сказал: "Генерал".

Такеда Юфу на мгновение нахмурился: "Эти двое - мастера с черным поясом четвертой степени, которые могут открыть школу, чтобы взять учеников, как ты смеешь говорить, что они средние? Ты понимаешь, что это грубо и оскорбительно для них говорить такие вещи".

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Я ни на кого не нацеливаюсь, я просто обсуждаю вещи такими, какие они есть".

"Ха!" Такеда Синсукэ холодно ворчал: "Этот Инь остался первым, слушая свой чревовещание, ваш кунг-фу должен быть удивительным, почему бы вам не показать его в гнездо и открыть глаза"?

Нинг Тао не отреагировал.

Фан Мей-Лин сказал: "Иди, ты говоришь, что ты средний, тогда ты должен быть лучше других, иди и покажи им, что ты можешь сделать".

В этот момент один из руководителей горного городка поднял голос и сказал: "Молодой человек, не будь слишком легкомысленным, не думай о прожекторах везде, научись быть смиренным и уважительным".

Первое, что тебе нужно сделать, это сказать, что ты не сможешь получить из этого хорошие деньги, и ты сможешь получить из этого хорошие деньги.

Когда она сказала это, она посмотрела на Линь Циню, как будто она "маленькая девочка" у нее во рту.

Нинг Тао положил свои палочки для еды.

Линь Цинъю напряглась в сердце, дотянулась и нажала ногу Нин Тао, и слегка покачала головой о него.

Однако Нин Тао улыбнулся ей, затем схватил ее за руку и снял с колен. Он встал и подошел к двум мастерам карате, сказав: "Кулаки и ноги без глаз, не вините меня, если я причиню вам боль потом".

Такеда Юфу сказал: "Господин Линь, вы имеете в виду, что не будете винить и их тоже после того, как пострадаете позже"?

"Конечно". Нинг Тао подошел к двум воинам каратэ и сказал в обморок: "Вы двое, идите вместе".

Сотрудник консульства перевел слова Нинг Тао.

Два воина каратэ разозлились, когда услышали это, и один из них сказал по-японски: "Говоря по-крупному, мальчик Вахоку, я могу победить тебя за десять секунд". Слушай внимательно, один человек, десять секунд!"

Переводчик консульства перевел его слова.

Нин Тао мягко улыбнулся: "Настоящая Рука Тан - ничто в моих глазах, не говоря уже о каратэ, основанном на развитии Руки Тан". Ты хочешь сказать, что тебе нужно всего 10 секунд, чтобы победить меня в одиночку? Ну, тогда я буду стоять спокойно и позволю тебе сражаться 10 секунд, а если я упаду, то проиграю".

"Rampage!" Воин каратэ не мог больше сдерживаться и сделал прыжок вперёд, развернувшись и ударив ногой в грудь Нинг Тао.

Эта нога настолько прочна, тяжелая и быстрая, что даже дверь из массивного дерева должна разбиться вдребезги.

Но Нин Тао даже не двигался, даже стоял с отрицательными руками, в позе мастера.

Бряк!

Тяжелая нога воина каратэ ворвалась в грудь Нин Тао, и Нин Тао сделал небольшой шаг назад, но это все, никаких криков, никаких падений на землю, даже хмурый взгляд!

Воин карате был ошеломлен, вращающийся боковой удар был почти самым сильным его ходом, он даже дважды почувствовал, как у соперника сломались ребра, когда он ударил по паре волос, пролетев несколько метров и упав на землю, но соперник просто сделал маленький шаг назад, ничего!

Не только он, все люди в многофункциональном ресторане также выглядят удивительно, никто не хочет верить, что он не выглядит сильным Нин Тао негативная рука пострадали так тяжело ноги на самом деле ничего.

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Чего ты ждешь? Десять секунд - это короткое время, и если ты не сможешь меня победить, я нанесу удар".

"Проклятье!" Воин каратэ снова набросился, на этот раз руками, быстро атакуя сердце, шею и голову Нин Тао, среди прочих жизненно важных моментов.

"Прекратите! Хватит драться!" Линь Цинъю воскликнул.

Но никто не обращал на нее внимания.

Бряк! Бряк! Бум.................

Глухой звук ударов кулаков продолжал звенеть в многофункциональном ресторане, и казалось, что кто-то бьет в барабан.

Но даже если барабан бьют вот так, он должен быть сломан, верно? Воин каратэ хотел ударить его по правой стороне лица, поэтому он расположил правое лицо в направлении кулака и дождался удара. Если самурай каратэ хотел ударить его по шее, он вытянул шею и ждал, когда его порежут, в любом случае, он должен был сотрудничать как можно больше и никогда не возвращал огонь.

Многофункциональный ресторан был забит челюстями, парой широкоглазых взглядов и широко раскрытыми ртами.

"Десять секунд истекли." Нинг Тао сказал.

Однако воин, напавший на него, издал возмущенный рев и приземлился на это место между ног Нинг Тао.

Это было бы слишком.

Даже на международном ринге такое поведение запрещено, не говоря уже о товарищеском матче в стиле "порезанного и сухого".

Глаза Нинга Тао мгновенно замерзли от холода, и он, не колеблясь, смахнул кулак правой рукой в глазницу воина-каратиста, и, взмахнув правой рукой, вонзил кулак в глазницу воина-каратиста. Похоже на один удар, но на самом деле четыре. Когти кошки качались так быстро, как только могли, кулаки были как можно быстрее, и даже быстрее!

Менее чем за секунду правый глаз самурая карате не открывался, быстро "вспенивался". Но, не дожидаясь, пока он издаст жалкий крик, левый кулак Нин Тао атаковал снова, так быстро, что он не мог уклониться. Он только почувствовал, что перед ним что-то трясется, и тогда он ничего не мог видеть, все, что он мог видеть - наполненные кровью веки, Ури светился красным.

Нинг Тао закрыл кулак.

"А..." воин карате закричал.

"Этот удар для тебя". Нинг Тао сказал с внезапным ударом по промежности воина-каратиста.

Приглушенным стуком воин каратэ оторвался от земли и сильно упал на землю, но не смог отойти.

Другой воин каратэ забрался за сонной артерией.

Нин Тао сказал: "Не волнуйся, он просто задыхается, он успокоится через несколько секунд и не умрет".

Как раз в тот момент, когда он говорил, у павшего на землю воина-каратиста глаза распухли на две булочки, лобная кость была сломана, и кровь стекала по его лицу. Он, конечно, успокоился через несколько секунд, но его рот был полон болезненных стонов.

В многофункциональном ресторане царила жуткая тишина.

У тех, кто хочет видеть, как Нинг Тао бьют и унижают, сейчас самые сложные чувства.

Такеда Синсуке внезапно ударил по столу и встал: "Как ты смеешь креветки так бить!".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0134**

Глава 0134: Ruffling Crotch Chop Ning Tao слабо сказала: "Господин Ву Тянь, вы правы, я действительно ударил немного сильно, но он ударил так сильно только что, почему вы не говорили, чтобы остановить его?"

Такеда Синсукэ был безмолвен, и его лицо становилось все мрачнее и мрачнее.

Действительно, когда этот воин каратэ только что избил Нин Тао, как барабан, кто сказал слово за него, кроме Линь Цинь Юя, который призвал остановить? Боюсь, что большинство здешних людей думают о том, как ему забивают нос и падают в ликантроп, наблюдая за его шутками, и кто остановит самурая-каратиста, который с ним жестоко обращался?

В это время на мобильный телефон Нин Тао пришел сигнал тревоги о получении текстового сообщения, он достал свой телефон и посмотрел на него, на самом деле это был Инь Мо Лан, который послал ему сообщение.

Содержание текстового сообщения Инь Мо Лана: Я нашел двух белых людей в комнате наверху, один собирает снайперскую винтовку, один смотрит на экран наблюдения, смотрит на тебя, очевидно, у тебя плохое сердце, хочешь, чтобы я убил их?

Нин Тао подметал взгляд с послесвечением из угла глаз, и увидел камеру наблюдения, установленную в углу стены, он не двигался, и вернулся в тусклом голосе: нет, посмотрите эти два человека в первую очередь.

Возвращаясь к смс-ке, Нинг Тао засунул телефон обратно в карман брюк - намек на убийство, спрятанный в его глазах. Ему не нужно было, чтобы Инь Мо Лан делал для него фотографии, он также мог догадаться, что стрелок, собравший снайперскую винтовку, был тем же белым стрелком, который ударил его ножом на площади, а тот, кто смотрел на видеозаписи с камер наблюдения, в то время был в основном водителем Audi A6. Двое мужчин были профессионалами, но мужчины, обладающие витаминами, сидели в этом многофункциональном ресторане.

Тогда другой воин карате внезапно сказал: "Ты хорош в кулаках и ногах, я буду сражаться с тобой своим мечом!"

Переводчик консульства перевел его слова.

Нинг Тао кивнул: "Хорошо, можешь играть сколько хочешь".

Такеда Юфу лично подошёл к оружейной стойке и взял два бамбуковых меча, один для самураев семьи Такеда, а другой для Нин Тао, после чего сказал: "Точка и щелчок".

Тамао Такеда опустил правую руку.

Это был сигнал к началу турнира.

"Рев!" Воин, владеющий мечом, издал странный крик, зажимая меч в обе руки, его тело устремляется к Нин Тао на предельной скорости, с которой люди могли бы достичь.

Расстояние в несколько метров повернуло, чтобы исчезнуть.

Воин, владеющий мечом, прыгнул вверх, а бамбуковый меч в руке превратился в остаточную тень, расколовшуюся на голову Нинг Тао звуком, порвавшим воздух.

Папа!

Голова Нинг Тао ударилась о меч и бамбуковый меч лопнул, некоторые куски бамбука даже сломались.

О том, насколько беспощаден этот меч, можно было судить только по тому, что бамбуковый меч мгновенно лопнул. Такой свирепый меч - не что иное, как убийство! Если бы обычный человек был поражен этим мечом, даже если бы он не умер, он все равно был бы тяжело схвачен!

Однако Нинг Тао все еще стоял и не упал. В тот момент, когда бамбуковый меч взорвался в голове, бамбуковый меч в руке, вытянутой снизу вверх, врезался в промежность самурая, владеющего мечом. Воин, владеющий мечом, все еще был в воздухе и ему негде было уклониться. И даже если он может приложить свои силы в воздухе и иметь место, чтобы уклониться, он не так быстр, как Нинг Тао.

Когтевой кулак кошки, а не просто кулак, это может быть кошачий меч-когтеточек или даже кошачий нож для фруктов когтеточек.

Бряк!

Бамбуковый меч в руке Нинг Тао злобно промахнулся в самое важное место между ног воина, владеющего мечом, бамбук столкнулся с яйцом, и бамбуковый меч в его руке мгновенно лопнул!

"Ах..." Тело воина, владеющего мечом, полетело назад и упало тяжело на землю, креветка, как правило, свернулась в шар и тяжело вдыхала, чтобы облегчить боль, но, не дожидаясь, пока он сделает еще два вдоха, неописуемая боль перевернула предел того, что он мог вынести, и он потерял сознание, как только его глаза почернели.

В этом двухсекундном многофункциональном ресторане тихо.

Нин Тао выбросил бамбуковый меч, который ворвался ему в руки и вежливо поклонился двум павшим на землю воинам каратэ, добавив вежливое слово "Принято".

Прием двух воинов каратэ, один из которых упал в обморок, а другой с глазами, которые не могли видеть, был равносилен еще одной пощечине в их лицах.

"Ты зашёл слишком далеко!" Такеда Юфу гневно сказал: "Насколько я уже сказал, ты на самом деле протянул такую тяжелую руку"!

Нинг Тао невозмутимо сказал: "В том-то и дело, он мне в голову мечом порезал, и все сломалось". Есть ли какая-то несправедливость в том, что я вонзил меч ему в ногу и он сломался?"

Тебе позволено только избить меня до смерти, но я буду избивать тебя так сильно, как смогу.

Он режет тебя, а ты режешь его, что действительно справедливо. Я действительно не ожидал, что кунг-фу мистера Нинга будет таким высоким и могучим".

Сказав это, Тамао Такеда слегка поднял руки и сломал их вместе.

PAP.................

Все японцы аплодировали Нин Тао, но ни у кого из них не было ни улыбки на лице, ни уважения в глазах. Аплодисменты, был ледяной холод.

Нинг Тао улыбнулась: "Спасибо".

Он тоже не сказал "спасибо".

Пришли двое сопровождающих и унесли двух раненых воинов каратэ, а кто-то другой вытер тряпкой кровь, упавшую на пол. Затем японская гейша вернулась на позицию, откуда только что ушла, и начала играть в шамишана.

Нинг Тао вернулся на свое место и сел, глядя на Крояселя.

Кроясель на мгновение улыбнулась Нин Тао, эта улыбка была довольно дружелюбной.

Линь Цинъюй подошла к Нин Тао, ее глаза были полны божественного света: "А Тао, ты удивительный, когда ты научился кунг-фу, как получилось, что я не знаю"?

Нин Тао сказал: "Я начал изучать кунг-фу в очень юном возрасте и унаследовал от своих предков железную голову кунг-фу".

"Железная Голова Кунг?" Линь Цин Юй внезапно просветился: "Неудивительно, что у тебя такая твердая голова, и ты в порядке, даже если тебя так ударили".

Нинг Тао только что улыбнулся. Врать неправильно, но иногда ему приходится. Но эта ложь была сказана не только Линь Цинъю, но и всем присутствующим, чтобы его голос был услышан всеми.

"Оказалось, что мистер Нин занимается боевыми искусствами с детства, неудивительно, что кунг-фу настолько силен. Я думал, что кунг-фу Китая был потерян, но я не ожидал увидеть настоящий китайский кунг-фу сегодня, на этот раз сам Китай действительно не стоит поездки ах". Юфу Такеда сказал, улыбка на всем его лице, давая человеку очень искренние чувства.

Нин Тао сказал: "Господин У Тянь перестарался, я вижу, господин У Тянь выгуливает дракона и выгуливает тигра, его божественная аура сдержанна, вы тоже мастер кунг-фу, почему бы нам не устроить спарринг"?

Что могло ускользнуть от его глаз? Он с первого взгляда знал о физическом состоянии Такеда Тамао, как о его задней части руки, как он мог не знать, что Такеда Тамао был в несколько раз более могущественным существом, чем те два четырехградусных самурая по каратэ, что были раньше!

Нин Тао сказал вежливо, но для Такеда Юфу это была явная провокация.

Мерцание гнева вспыхнуло в глазах Такеда Юфу, но это мерцание гнева мгновенно затухло, и он засмеялся и покачал головой, ''я узнал только немного, это не стоит упоминать, я не соперник господина Нинга, так что я лучше избегать этого. Однако, хотя я не осмеливаюсь конкурировать с вами, мистер Нинг, я осмеливаюсь пить с вами, и я поднимаю тост за мистера Нинга, надеясь, что мы сможем стать настоящими друзьями".

Что касается этой способности сдерживаться, этот Такеда Тамао был не простым персонажем. Сэмюэль Кебинг был далек от него.

"Этот Такеда Тамао не простой." Нин Тао сказал мрачно в сердце, но на его лице появилась улыбка, когда он также поднял свой бокал с вином, скрепил его с Такедой Юфу, а затем выпил вино из своего бокала.

Вино сакэ, с оттенком листьев бамбука, не сильно употребляется в алкоголе.

"Атао, перекуси". Линь Цинъю зажарила кусок лосося для Нин Тао, обмакнула его в соевый соус с горчицей и положила на тарелку перед Нин Тао.

Нинг Тао улыбнулась ей: "Спасибо".

Тем не менее, Линь Цинъю был несколько недоволен: "Почему ты так вежлив со мной?". Затем она взяла винный горшок и налила Нин Тао бокал вина, не забывая нарекания: "Ты пьешь меньше, слишком много повредит твоему телу".

Немного флирта.

Как ни странно, Линь Донхай и Фан Мэй Лин на этот раз не сказали ничего сложного. Сегодняшнее выступление Нинг Тао произвело на пару впечатление. Если изысканные медицинские навыки Нин Тао еще не проявились в глазах двоих, то в сочетании с удивительным кунг-фу, им пришлось снова дать Нин Тао этот "будущий зять" очки. В обозримом будущем, если Нинг Тао пойдет в бокс, это будет вопрос времени, прежде чем он победит непобедимого Mayweather.

Мэр Горного города Ху Юаньру открыл рот: "Я не ожидал, что у нас в Горном городе на самом деле есть такой персонаж, как Сяо Нин, сегодня вечером действительно открыт глаза, я выпью за тебя". Он поднял бокал и снова улыбнулся: "Я представлюсь, я мэр Горного Города, Ху Юаньлу".

Нин Тао закончил свой бокал с вином и вежливо сказал: "Я опоздал в старшие классы, это я должен тостовать мэра Ху".

"Ха, я сухой, не стесняйся." Ху Юаньру вылил вино из своего бокала одним глотком.

Нинг Тао также высушил сакэ из своего бокала.

Линь Цинъю снова пришел, чтобы продиктовать: "Ты пьешь меньше".

Саке, Нинг Тао мог пить его как воду, но все равно кивнул.

Такеда Синсукэ сказал на ломаном китайском: "Мастер Ху, давайте поговорим об инвестиционном сотрудничестве".

Ху Ёру сказал: "Ладно, ладно, это цель нашей поездки".

Нобусукэ Такеда сказал: "Мы хотим работать с Blueprint Biotech, и если вы согласитесь, мы вложим 100 миллионов фунтов стерлингов в строительство производственной площадки. Если мы будем работать вместе, то построим в Шанченге крупнейшее в Азии биофармацевтическое производственное предприятие".

Ху Янлу сказал счастливо: "Хорошо, конечно, мы согласны". Я здесь, чтобы сделать заявление, вы хотите землю за землю, вы хотите политику за политику, короче говоря, вы получите наибольшую поддержку политики".

Синсуке Такеда хлопал ему в ладоши.

Мужчина средних лет в костюме затем вошел, вытащил два документа из портфеля, в сопровождении рук на сторону Ху Юаньлу, и отдал один Ху Юаньлу, затем на сторону Линь Донхая, и отдал один Линь Донхаю.

"Вот план, который мы составили, два старейшины, пожалуйста, взгляните на него. Если нечего сказать, мы сделаем это официально завтра". Юфу Такеда сказал.

И Ху Янлу, и Линь Донхай не могли дождаться, чтобы взять книгу с планом перед ними и прочитать его.

Нин Тао был сбит с толку в своем сердце: "Отец и сын У Тяня и Кроартер, очевидно, спешат к предку Линь Цинхуа в поисках Дэна, но, глядя на позицию, которую они действительно инвестируют в компанию Blueprint Biotechnology, что происходит?".

Как раз в это время телефон в кармане брюк Нин Тао болтал, и было небольшое сообщение с предупреждением.

Что Инь Мо Лан опять узнал?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0135**

Глава 0135 Шаг за шагом Убийственная машина Нин Тао взял свой мобильный телефон и посмотрел на него, это было определенно текстовое сообщение от Инь Мо Лань: эти два белых людей пошли в гараж, готовых уйти, это убить, или наблюдать?

Нин Тао выбил слово "наблюдение" и отправил его, затем засунул телефон обратно в карман брюк.

"Кто это?" Линь Цинъюй спросила предварительно, она уже дважды посмотрела на Нин Тао, чтобы прочитать сообщение в ответ.

"Друг". Нинг Тао сказал.

"Цзян Хао?"

Нинг Тао, ".........."

Женщины действительно мыслят по-другому и настраиваются по-другому.

Такеда Юфу также пролистывал свой мобильный телефон, время от времени наблюдая за Нин Тао с послесвечением угла глаза. Но он опять сидел напротив стола, его телефон под столом, и не мог видеть, на что он смотрел или что искал вообще.

После ужина группа людей переместилась в чайную на чай.

Ху парасолю и несколько должностных лиц правительства горного города обсуждали план, предоставленный Нобусукэ Такеда, и Нобусукэ Такеда и Артур Локк также были вовлечены в этот процесс. Всякий раз, когда Ху посылал вопрос, Такеда отвечал на него один за другим или обсуждал его. Иногда Кроянсе также с апломбом отвечает на вопросы о стреляющих инвестиционных фирмах.

Эта сцена сделала Нинг Тао все более и более запутанным, а также несколько пошатнувшимся, действительно ли семья Такеда и компания "Арчер" хотят инвестировать в компанию Blueprint Biotechnology?

Сидя вместе с Нин Тао, Линь Цинъю выглядела особенно счастливой, и она становилась все более яркой и привлекательной.

Подошла Такеда Юу и вежливо сказала: "Могу я присоединиться к вам?"

Нинг Тао сказал: "Конечно".

У Тянь Юйфу сидел напротив Нин Тао и Линь Цинъюй с улыбкой на лице: "Я только что узнал, что господин Нин - удивительный человек, месяц назад вы вылечили звезду от ожогов, не так давно вы провели благотворительный аукцион в Маунтин Сити, ваш бальзам красоты был очень популярен среди высококлассной публики, интересно, готов ли господин Нин к сотрудничеству? Я думаю, что пока мы работаем вместе, ваш бальзам для красоты, безусловно, станет глобальным и станет самой лучшей косметикой медицинского класса в мире".

Нин Тао слабо сказала: "Родовой секретный рецепт, приготовленный вручную, не может быть индустриализован, так что извините, мы не можем сотрудничать".

Такеда Юфу раскрыл взгляд разочарования: "Какая жалость, интересно, вижу ли я этот бальзам для красоты?".

Нинг Тао сказал: "Конечно, нет никаких проблем, просто у меня их нет сейчас, давай как-нибудь поговорим об этом в будущем".

"Спасибо, тогда я не буду беспокоить вас двоих, чтобы поболтать." Такеда Юфу встал, слегка кивнул и повернулся, чтобы уйти.

Изначально Нин Тао думал, что сможет немного прибраться, к чему снова пришла Фан Мэй Лин с улыбкой на лице: "Сяо Нин, можно с тобой поговорить"?

Нинг Тао сказал: "Интересно, о чём тётя хочет со мной поговорить?"

На самом деле он вообще не хотел разговаривать с Фан Мэй Линг, она была снобом.

Линь Цинъю немного нервничала: "Мама, если ты не пойдёшь с папой, вы с Атао поговорите, о чём вы поговорите?"

Фан Мэй-Лин заставил Линь Цин-Юя взглянуть: "Конечно, маме нужно что-то знать о ситуации и она хочет, чтобы ты был не против?".

Линь Цинъю была безмолвна, но что она могла сказать, Фан Мэй Линь была её настоящей матерью.

Нин Тао тоже ничего не умел говорить, поэтому он просто надеялся, что она скажет пару слов и уйдет.

Фан Мэй Лин уставилась прямо на Нин Тао, снова улыбнувшись: "Сяо Нин, кто еще в твоей семье?".

"Оба моих родителя мертвы." Нинг Тао сказал.

Улыбка на лице Фан Мэй Лин была еще более выраженной: "Ты начал изучать все свои медицинские навыки и кунг-фу с детства?".

Нин Тао кивнул головой, но в сердце говорил, что это не твое дело.

Слова Фан Мэй Лин повернулись: "Что, только что господин Такеда сказал, что у тебя есть некий бальзам для красоты, многие звезды спешат его купить, сколько стоит бутылка"?

Нинг Тао сказал: "Сто тысяч бутылок".

"А?" Фан Мэй Лин был ошеломлен: "Так дорого?"

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Это все еще зависит от того, под кайфом я или нет, и если я не счастлив, я все еще не продаюсь".

Линь Цинъю улыбнулась и сказала: "Атао, пришли мне бутылку, я хочу попробовать твой бальзам для красоты".

Нинг Тао сказал: "Нет проблем, я дам тебе бутылку завтра".

Фан Мэй Лин также улыбнулся и сказал: "Сяо Нин, можешь прислать и мне бутылку?".

Нинг Тао сказал: "Больше нет, только одна бутылка".

Улыбка на лице Фан Мэй Лин застыла и замерла на мгновение, пока слова не вспыхнули: "Мелкий".

Нинг Тао притворился, что не слышит тебя. Если ты не посмотрел на меня, зачем бы я посмотрел на тебя?

Фан Мэй Лин вдруг вспомнила что-то снова и на ее лице появилась улыбка: "Маленькая Нин, почему бы тебе не дать секретный рецепт твоего бальзама красоты Цин Юй, она пропишет его, вы двое, безусловно, будут успешными, когда вы работаете вместе, молодой человек, у вас должно быть видение, вам нужно создать бизнес, который принадлежит вам". Когда мы будем старыми, мы, конечно, хотим видеть вас, ребята, хорошо".

Нин Тао на мгновение замерз, что он имел в виду?

Щки Линь Цинъю немного покраснели, было трудно скрыть ее застенчивость, но она ничего не сказала.

Нин Тао сказал: "Тётушка, мой бальзам для красоты ручной работы не может быть изготовлен в массовом производстве, так что, извините, не может работать вместе".

Фан Мэй Лин постучала в угол своего рта и подарила Нин Тао неудовольствие, потом ничего не сказала, встала и ушла.

Какое отношение имеет этот будущий зять! Как ты смеешь так поступать со своей свекровью, даже не догнав свою дочь!

Завершилась чайная вечеринка в японском стиле, и Нин Тао и Лин Цин Ю покинули японское консульство.

Ху Йору и несколько представителей правительства Шаньчэна остались на машине, а перед воротами остались только семья Фан Мэй Лин, Линь Донхай и Линь Цинъюй, а также Нин Тао. Водитель Линь Донхай стоял у двери машины и ждал, чтобы открыть дверь для Линь Донхая и Fang Mei Ling, но Fang Mei Ling потянула Линь Донхай за бок и укусила ее за ухо.

Линь Цинъюй сказал: "Папа и мама, вы, ребята, возвращайтесь первыми, а я зайду один позже".

Линь Донхай имел серьезное выражение на его лице: "Возвращайтесь в компанию со мной, мы должны разработать план, это возможность развития для нашей компании Blueprint Biotechnology, отложите все ваши грязные вещи в сторону!".

"Чего ты до сих пор стоишь? Садись в машину и следуй за мной в офис!" Лин Донхай призвал.

Нин Тао сказал: "Возвращайтесь в компанию, Wutian Biopharmaceutical Company и предложение Shooter Investment Company, вы должны искать больше, будьте осторожны, не попадитесь в ловушку".

"Ну, тогда увидимся в другой раз, пока." Только тогда Линь Цинъюй пошёл по направлению к Линь Донхаю и Фан Мэй Линь.

После того, как трое членов семьи Лин Донхая уехали на машине, Нин Тао не позвал машину, он прошел по тротуару.

За окном на втором этаже японского консульства Тамао Такеда посмотрел на медленное возвращение Нин Тао.

На тротуаре из угла рта Нинг Тао появилась бледная улыбка. У него не было длинных глаз на затылке, но шестое чувство было эквивалентно его истинному органу, и он чувствовал, что кто-то шпионит за ним позади него.

За этим окном.

Кроясель поднял трубку спутникового телефона и затихшим голосом сказал: "Цель покинула консульство, вы на месте?"

Мужской голос пришел по спутниковому телефону: "Мы на месте".

"Как только он будет в зоне досягаемости, убейте его", - сказал Кроарт.

"Вас понял".

Такеда Юфу посмотрел на беспилотник, парящий в небе. Машина, холодная улыбка всплыла в уголке его рта, '' Какая жалость, он многообещающий противник. Если ему дать немного времени, чтобы развиваться, он станет сильнее, и это будет только удовлетворение, чтобы убить его в то время".

Хорват сказал: "Боюсь, если бы я его не узнал, вы бы с ним дрались?"

Такеда Юфу сказал слабо: "Без уверенности в победе на дуэли, я никогда не должен сражаться". Вы сказали, что он объединился с женщиной-китайским агентом и вывел из строя боевую группу легкой кавалерии роты "Блэкфайер". Оказалось, что очень простое действие, которое должно было многократно потерпеть неудачу из-за него, раздражало господина Конти, поэтому он должен был умереть".

"Меня интересует его бальзам красоты, было бы неплохо его достать." Такеда Юфу все еще смотрел на Нин Тао, который медленно шел по тротуару.

"Как насчет того, чтобы заставить Билли переодеться в анестезию. Пуля?" Кроясель сказал.

"Нет, выстрел в голову. Убейте его, и я найду способ получить его секретный рецепт, завещание господина Кан Ди не должно быть нарушено. Он хочет, чтобы ребенок умер, ребенок должен умереть". Тамао Такеда сказал. В этот момент Нинг Тао вошел в переулок, который он больше не мог видеть.

Беспилотник парил в небе. Самолет молча летел к тому переулку.

В переулке Нинг Тао остановился на своем пути и достал мобильный телефон, но не разбудил его, а просто уставился на черный экран. Ночной актерский состав приземлился на экран телефона, и над его головой пронеслась синяя точка света.

"На самом деле я использовал беспилотник. Машина, вы, ребята, так сильно хотите моей жизни?" Нинг Тао хладнокровно смеялся.

Телефон заговорил в чате на мгновение, а затем снова прозвучало SMS-сообщение.

Нин Тао разбудил свой телефон и прочитал смс-ку, которая все еще была от Инь Мо Лана.

Содержание текстового сообщения Инь Мо Лана: эти два наемных убийцы находятся в километре от вас на холме, и вы идете чуть дальше и попадаете в зону поражения снайперской винтовки. Думаю, он будет ждать, пока ты выйдешь из квартала и выстрелишь в тебя на менее людной дороге. За тобой стоит внедорожник, готовый забрать твое тело.

Нин Тао прислал ответное сообщение: где ты?

Инь Мо Лан отсылает смс Нин Тао: Я прямо за этими двумя стрелками, один из них манипулирует беспилотником на компьютере. Машина, другой - снайпер.

Хотя Нин Тао ожидал такой ситуации, у него все же было чувство, что ему захочется посмеяться, когда он увидит такой ответ. Два убийцы попали в засаду в горах, готовые его обмануть, но не ожидали, что кто-то напишет за ними. Он не мог не представить себе образ, но чем больше он думал об этом, тем смешнее он был.

Инь Мо Лан послал новое смс-сообщение: убить их или позволить им стрелять в тебя?

Нин Тао был несколько безмолвен, когда вернулся смс: выруби их, я хочу кое-чему у них научиться.

Возвращаясь к этому сообщению, Нин Тао заправил телефон обратно в штаны, затем снял с талии небьющийся вентилятор, встряхивая его во время ходьбы.

Летние ночи жаркие, но он единственный, кто любит естественный холод.

В небе, беспилотник. Самолет следовал тихо, камера под брюшком самолета следит за каждым движением Нинг Тао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0136 Аварийный пакет для автомобилей класса люкс**

Глава 0136 Аварийный пакет "Роскошный автомобиль" Горный лес был черным, насекомые щебетали в траве, и звуки приходили и уходили.

"Этот чертов комар, я ненавижу это место." Билли снайпер протянул руку и ударил по его лицу мёртвого комара, расправив ладони, чтобы увидеть, что комар уже высосал достаточно крови, чтобы окрасить его ладони небольшой красной массой собственной крови.

Рядом с Билли, блондин средних лет манипулировал беспилотником в небе через ноутбук. Машина. На мониторе ноутбука перед ним Нин Тао проехал поворот вдоль тротуара. После этого поворота Нинг Тао окажется на стрельбище снайперской винтовки.

"Пато, присмотри за маленьким комаром, пока я стреляю, этот мальчик очень находчив, у меня только один шанс, и я не хочу потерпеть неудачу из-за комара". Билли сказал.

Пато кивнул, а потом сказал: "Он идет, осталось пятьдесят метров, жди три минуты до стрельбища, готовься".

Билли переместил глаза на изображение с камеры наблюдения на дисплее ноутбука перед Пато, затем подвел правый глаз к оптическому прицелу, указательный палец правой руки также опирался на спусковой крючок.

"Я хочу, чтобы вентилятор в его руке, черт возьми, мой пистолет плотный лесной пистолет, я не могу стрелять через вентилятор в его руке, его вентилятор должен быть современным пуленепробиваемым оборудованием." Билли сказал.

"А вот и он". Пато сказал.

"Не нервничай, на таком расстоянии мы с моим М200 можем убить бегущего кролика на земле." Билли выглядел уверенным.

Снайперская винтовка М200, выпускаемая американской компанией CheyTac, обладает самой высокой в мире точностью стрельбы, она может поразить на расстоянии 2286 метров, чем на копейки меньше точности монеты. С таким пистолетом в руках, как только Нинг Тао вошел в зону видимости и пальцы пошевелились, эта операция была выполнена.

"С десятью метрами и никого вокруг, это хорошая возможность". Северо-восточный ветер, 0,8 м/с, влажность 37, расстояние 678 м". Пато сообщил ряд цифр, и они с Билли были партнерами и наблюдателями Билли.

Нинг Тао вошел в оптический прицел.

"Умри". Билли сказал, что указательный палец правой руки нажимает на курок.

Внезапно с неба упала фигура и наступила на бочку М200, которая согнулась вверх и почти стала фигурой "U".

Билли подернул голову вверх и увидел мужчину в кожаной куртке и кожаных штанах, стоящего на любимой М200, смотрящего на него фронтально и без выражения лица. В этот момент его разум стал пустым, и ни звука из его открытого рта не доносилось.

Реакция Патона была быстрой, когда он внезапно вытащил пистолет и наклонил тело так, что дуло пистолета мгновенно попало в грудь человека в кожаных штанах, который наступил на изогнутую снайперскую винтовку M200.

Однако, не дожидаясь, пока он нажмет на курок, вспышка холодного света выскочила изнутри кожаных штанов правой рукой человека, оставив остаток тени в пустоте, которая мгновенно прорезала шею Пато.

Брошенное тело Патона приземлилось на землю, его тело дрогнуло, и голова мгновенно оторвалась от шеи. До смерти у него не было возможности нажать на курок на пистолете.

Вышитый пружинный нож вернулся и оштукатурил лицо Билли.

Голос Инь Мо Лана был холодным: "Возьми камень и выруби себя, или я отрублю тебе голову".

Его английский был все еще довольно стандартным, в конце концов, он был Военным демоном, который жил сотни лет, большинство мест в этом мире было.

Правая рука Инь Мо Лана была поднята, а вышитое весеннее лезвие выглядело очень холодным и снежным при лунном свете.

Где Билли осмелился на секунду колебаться, схватившись за камень рядом с ним и хлопнув им в голову.

Бряк!

Голова Билли яростно качалась, кровь выливалась из раны, но в конце концов, он профессиональный убийца, физическое качество и способность выдержать намного сильнее, чем нормальные люди, этот камень даже не постучал себя в бессознательное состояние.

"Как такой панк, как ты, смеет быть убийцей? Опять же, если этот не вырубит тебя, я сделаю это сам". Инь Мо Лан сказал яростно.

Билли скрипел зубами, держа камень в руках и снова захлопывая его в собственную голову.

Бряк!

На этот раз Билли преуспел, задушив ворчание и потеряв сознание.

Инь Мо Лан вытащила свой телефон и отправила смс Нин Тао: я убила одного, вырубила одного, куда этот человек его забрал?

Вскоре он получил ответ от Нинг Тао: на склоне холма за клиникой Тяньвай можно было привезти и труп, и змея, за которой гнался Цин, могла съесть труп.

Инь Мо Лан на мгновение нахмурился, потянулся в карман, вытащил маленький фарфоровый флакон, оттянул пробку, затем подошел к трупу Пато и капал жалкой зеленой жидкостью на сломанную шею.

фыркать...

Тело Патона было зеленым от дыма, растворяясь так быстро, как невооруженным глазом.

Инь Мо Лан выбрала голову Пато на трупе своим вышитым весенним мечом, и сказала несколько недовольно: "Я не твой демон-рабыня, ты позволил мне нести труп, чтобы накормить змею, я что, настолько скучен? Ты со змеиным демоном. Ты знаешь природу змеи? "Рано или поздно тебя выжмут, ага."

В небе, беспилотник. Самолет внезапно потерял управление и налетел на лес гор.

Нинг Тао посмотрел в этом направлении, затем остановился на своем пути и открыл программу мобильного телефона, готовую вызвать капельницу обратно на Гарден-стрит.

Внезапно внезапно внедорожник Toyota вырвался из полосы движения и врезался головой в спину Нин Тао.

Бряк!

Тело Нинг Тао вырвало, разбило о фонарный столб и упало на землю. Сотовый Нин Тао был разбит, рубашка порвана, лицо покрыто пылью, по углам рта текла кровь, глаза плотно закрыты, и он не знал, умер ли он или потерял сознание.

Дверь внедорожника Toyota открылась, двое мужчин вышли из машины и быстро подошли к Нин Тао, поднесли его к двери и заправили. Сразу же после этого водитель завел машину и скрылся с места аварии на большой скорости.

Все три человека в машине - китайцы, лысая голова, дюймовая голова и цветочная рука, все три лица очень свирепые, все не маленькие, все очень сильные.

"Черт, что это было?" Лысый мужчина за рулем внедорожника "Тойота" сказал: "Разве не договорились, что мы соберем тела? Блядь, мы ни за кем не шли до конца, и нам пришлось делать это самим".

"Возвращайся и заставь парня собрать деньги." Цветочный мужчина сказал, что его татуировка была ужасающей, зеленоглазый свирепый бог с клыками.

Дюйм протянул руку и почувствовал пульс Нинга Тао, а затем сказал: "У него нет пульса".

"Имеет ли это хоть какой-то смысл? Это столкновение только что убило бы даже корову, не говоря уже о человеке." Лысый мужчина за рулем машины сказал: "Крысы, когда ты позже поднимешься на землю, позвони Ван Яояну и скажи ему, что мертвый, тело в нашей машине, и мы убили его, и скажи ему, чтобы он собрал деньги".

Дюймоголовый человек "Крыса" вытянул руку из-под шеи Нинг Тао: "Монк, сколько я заставлю его добавить?"

"По крайней мере, шестьсот тысяч, двести тысяч каждый из нас." Лысый "монах" сказал: "Мы можем расслабиться после этой работы".

Крыса снова спросила: "Почему бы тебе не позвонить сейчас и не подождать, пока придет время звонить?"

Монах сказал: "Ты глупый, теперь дай ему побить, он мертв, если он сбежит, кого мы получим, чтобы собрать деньги? Все равно нужно избавиться от тела и ждать, пока земля его побьет, а если он не согласится, то мы его сделаем!".

"Хаха, все еще Монах умный и заботливый." Рацуши дал монаху большой палец.

"Я возвращаюсь домой, чтобы построить дом для моих родителей." Цветочник сказал.

"Цветочный змей, сделай эту работу, и мы, три брата, пойдем к тебе домой вместе и построим дом". Монах сказал.

"Хорошо, в нашей деревне есть вдова, которая очень хороша со мной, на этот раз я тоже принесу ей подарки, что вы, ребята, скажете, чтобы она дарила?" Цветочная "цветочная змея" думает серьезно.

Крыса ударила цветочную змею по голове и улыбнулась: "Ты глупая, конечно же, ты посылаешь презервативы".

"Будь ты проклят, хаха!" Цветочная змея ругалась, а потом опять смеялась.

Внедорожник Toyota проехал по пригороду с "трупом", но атмосфера была жизнерадостной.

Трое, которые говорили и смеялись, были незамечены, и в какой-то момент труп слегка открыл тонкую щель в глазах.....

Переехать Нинг Тао?

Если вы хотите переехать Нинг Тао, у которого есть экстрасенсорная подушка безопасности, чтобы защитить свое тело, вам придется ехать на высокоскоростном поезде, или на колеснице Mad Max с шипами на голове.

В тот момент, когда Нин Тао послал это сообщение Инь Мо Лан избавляется от тела, его аура почувствовала опасность, идущую за ним. Он также увидел внезапно покинувший подъездную дорогу внедорожник Toyota, который спринтовался навстречу ему из черной отражающей области экрана телефона. В то время, если он хотел уклониться, он мог сделать это одним прыжком. Вместо этого он передумал и стоял, ожидая, пока машина его сбила.

Конечно, дело не в том, что он никогда раньше не попадал под машину и хотел испытать, каково это - быть сбитым машиной, а в том, что он хотел воспользоваться возможностью и уничтожить любого, кто хотел бы получить витамины.

Он думал, что эти три человека собирались связаться с Такеда Юфу или Куроясу, но он не ожидал, что это будет последняя протекающая рыба, король Яо Ян.

Цю Ман сказал, что Ван Яоян пошел в храм под названием Храм Чистой Воды, чтобы стать монахом, пытаясь бежать от закона, Цзян Хао также лично вышел под арест, но этот парень очень хитрый, Цзян Хао набросился на пустое место, он сбежал. С тех пор о нем не было слышно, как будто он испаряется из мира. К его удивлению, он снова появился и был непосредственно вовлечен в это убийство.

Тойота Ленд Крузер вскоре спустился с холма.

"Перед ним небесный глаз, чтобы наблюдать и прятать тело." Монах сказал внезапно, отпуская дроссельную заслонку под ногами, замедляя машину.

После этого Крыса и Цветочная Змея последовали за Нин Тао и подняли его с дивана, Цветочная Змея топтала ногой бедра Нин Тао, Крыса даже положила ногу на голову Нин Тао.

В это мгновение сердце Нин Тао внезапно зажглось от шквала гнева, и у него появилось желание немедленно сломать шеи этим трем местным убийцам. Но он все равно вытерпел, что Ван Яоян был родственником Николаса Конте, и если он поймает Ван Яояна, он может найти Николаса Конте, и убить их всех!

"Дождись земли, а потом не торопись". Нинг Тао сказал мрачно в сердце.

Внедорожник Toyota проехал мимо монитора небесных глаз, и Монах ударил по дроссельной заслонке, чтобы разогнать машину вперед.

Часом позже Toyota Land Cruiser встал на тропу у основания холма и продолжил свой путь. Холмы неровные, а машина ухабистая.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0137 Прыжок веры**

Глава 0137 Прыжок веры Через несколько километров в горы Toyota Land Cruiser выключил свет, и автомобиль замедлился, медленно скользя по направлению к небольшому фермерскому домику перед ним.

Это был очень обычный маленький фермерский дом, несколько кирпичных и плиточных домов, каменная стена во дворе, дверная панель была сломана и стара, дверные боги были наклеены на нее, я не знаю, в каком году они были наклеены на нее, картина была Цинь Цюна и Ючи Цзинде, цвет был белый, и фигуры были размыты, только имена были еще ясными и узнаваемыми.

В машине крыса позвонила: "Босс Ванг, мы вернулись".

Человеческий голос пришел с телефона: "Готово ли это?"

"Готово, трое из нас, братьев, еще не связались." Крыса сказала несколько самодовольно: "Однако работа, которую вы нам дали, не была работой по сбору трупов, эти два иностранца по каким-то причинам ничего не делали, это наши трое братьев вывели его, вы должны нам заплатить больше".

"Вы, ребята, убрали его? Ты ведь не лжешь мне, правда?" Голос мужчины по телефону был полон тревоги.

"О чем мы тебе врем, тело в нашей машине, ты выходишь и видишь его". Однако, вам придется добавить еще 600 000". Крыса сказала.

"Пока вы, ребята, на самом деле забираете ребенка, 600,000 - это небольшая цена". Но действительно ли тело в машине?" Голос мужчины по телефону все еще был недоверчивым.

Крыса сказала: "Босс Ван, сколько ты хочешь, чтобы я сказал сам, прежде чем я готов поверить в это? Черт, разве ты не выходишь и не видишь?" Крыса становилась немного нетерпеливой.

"Выходи сейчас же". В телефоне нет звука.

В это время внедорожник Toyota также скользил к воротам двора, монах остановил машину, открыл дверь и вышел: "Крысы, цветочные змеи, вытаскивают кузов из машины, люди ставят умные, парень очень хитрый".

"Понял". Цветочная змея и крыса кивнули и последовали за ней, также выйдя из машины.

Цветочная змея схватила Нин Тао за ноги и сразу же вытащила его из машины, Нин Тао сильно ударился головой о землю, но он даже не отреагировал.

Звук шагов исходил из фермерского двора, дверь двора открылась, и трое мужчин вышли со двора. Тот, что во главе, был в сорокалетнем возрасте, богатый, лысый, в золотых очках, очень джентльменская фигура.

Он Ван Яоян.

Двое мужчин, следовавших за ним, были верными телохранителями, которые следовали за ним в течение многих лет. Как только они вышли, их правая рука была на внешней стороне бедер, а плечи немного напряжены.

Это не замороженное плечо, это готовый к перетягиванию подготовительный ход.

Как только Ван Яоян вышел, его глаза приземлились прямо на Нин Тао, который лежал на земле. Он видел лицо Нинга Тао, покрытое пылью и кровью, и отпечаток ноги, который было жалко смотреть.

Ван Яо Янг сделал еще два шага, затем достал свой телефон и перевернул фотографию из альбома. Фотография Нинг Тао, стоящего прямо в форме охраны. Эта фотография до сих пор сохранилась, когда Нин Тао был студентом медицинского университета Шанченг, и я не знаю, откуда он ее взял.

Ван Яоян посмотрел на лицо трупа, лежащего на земле, затем снова посмотрел на лицо на фото с телефона, наконец-то подтвердил это и вдруг взволновался: "Молодец, это же ребенок! Умри хорошо!"

"Босс Ван, мы принесли тело, где деньги, которые вы нам обещали?" Крыса спросила.

Ван Яоян улыбнулся: "Куда вы так торопитесь? Я бы не смог выйти с 600 000 долларов наличными, не так ли? Пойдём со мной, и я достану тебе деньги." Потом он кашлянул и резко отступил.

Два телохранителя внезапно вытащили оружие.

Бах!

Прозвучал выстрел, и в голове одного из телохранителей появилась кровавая дыра.

Человек, который стрелял, был монахом, у которого в руке был самодельный пистолет. Как раз в то время как крыса разговаривала с Wang Yao Yang, он стоял неподвижно и по бокам от телохранителя к праву Wang Yao Yang, его рука за спиной бесшумно рисовала самодельный пистолет, который был застрял в его поясе. Wang Yaoyang необъяснимо кашлял и внезапно отступил, в то время он почувствовал, что другая сторона собиралась нанести удар, поэтому он не стал ждать, пока другая сторона завершит действие рисования и стрельбы, он нанес удар первым.

В тот же момент, когда пистолет выстрелил, Фэнси и Крыса внезапно набросились на телохранителя слева от них. Цветочная змея протянула руку и схватила правое запястье телохранителя, надавив на руку, чтобы не дать ей подняться. В руке Крысы он держал саблю с кровяным желобом, и как только он набросился на нее, нож генерала без колебаний пронзил сердце телохранителя.

Все произошло так быстро, что Ван Яоян был застигнут врасплох, и прежде чем он смог полностью восстановиться, два телохранителя, которые преследовали его в течение многих лет, упали на землю, один с оторванной головой и ударом военного ножа в сердце.

Монах выдул из дула своего пистолета рот, полный азотистого дыма, и в тусклом состоянии сказал: "Босс Ван, это слишком неправедно с вашей стороны". Трое наших братьев убили за тебя, и ты хочешь убить нас, ты говоришь, что нам делать?"

Ноги Ван Яояна внезапно стали хромать и трепетать на коленях, как он нервно сказал: "Я, я не, это все их два дурака, которые приняли свое собственное решение, пожалуйста, поверьте мне, я определенно не думал о том, чтобы убить вас, и я, Ван Яоян, определенно не тот человек, который пересекает реку и сносит мосты".

Цветочная змея перевернулась одним ударом: "Черт, думаешь, я поверю тебе?"

Wang Yaoyang принял удар в грудь и упал на землю и перевернулся перед остановкой.

Монах поднялся и схватил одну из рук Wang Yaoyang и притащил его ко двору, говоря: "Цветочная змея, крыса и труп все притащили, чтобы позже разобраться с ними вместе".

Цветочная змея и крыса сначала затащили тела двух телохранителей во двор, затем цветочная змея снова вышла и схватила одну из ног Нинг Тао, а также затащила во двор Нинг Тао.

Двери двора закрылись.

"Где деньги?" Голос монаха был холодным: "Босс Ван, мое терпение ограничено, почему бы мне не сделать два выстрела в ваше тело, чтобы вы могли вспомнить".

"Нет, нет, нет, я схожу за ним через минуту." Ван Яо Янг встал с земли и приготовился идти по направлению к комнате.

Цветочная змея и крыса каждый протянули руку и схватили оба плеча Ван Яояна, когда монах последовал: "Босс Ван, предупреждаю вас, не играйте в трюки".

Ван Яоян в панике сказал: "Нет-нет-нет, я точно не осмелюсь играть в трюки, пока вы меня не убьете, я отдам вам все свои деньги".

"Сколько у тебя денег?" Крыса спросила.

Ван Яоян сказал: "У меня здесь 200 000 китайских юаней, и 100 000 долларов США, что больше, чем 600 000, которые вы просили, я отдам вам все, пожалуйста, не убивайте меня".

"Разбогатейте, хаха!" Цветочная змея засмеялась, смех был жуткий.

Трое мужчин проводили Ван Яояна в эту комнату, а монах, который шел в конце, все еще обычно закрывал дверь комнаты. Но первая реакция любого, кто сделал что-то невидимое, это обязательно закрыть дверь. Чем больше плохого ты делаешь, тем грешнее становишься.

Сразу после того, как дверь комнаты была закрыта, Нинг Тао одним махом подполз из-под земли. Вместо того, чтобы идти за ним, он засунул указательный палец правой руки в рот так быстро, как только мог, хотя в этот раз он не укусил указательный палец правой руки, а вместо этого окунул в рот немного крови, оставшейся во рту, и нарисовал кровавый замок на бетонном полу под ногами.

Во второй раз открылся Кровавый замок, Нинг Тао уже вернулся в Небесную внешнюю клинику, и он как можно быстрее перенес на спине свой маленький сундук с лекарствами, а также залатанное ножевое рубящее заклинательное оружие из Сломанного штатива. Однако, как раз в тот момент, когда он собирался снова открыть удобную дверь и вернуться в тот маленький крестьянский семейный двор, голос Цинь Чжоу внезапно раздался из-за двери.

"Брат Нинг, ты там? Если ты ничего не скажешь, я вернусь". Цинь Чжуй добавил: "Этот жонглер ножей вернул человека, бросил его в мою дверь и ушел, не сказав, кто это был, не вини меня, если я съем этого человека".

"Жонглер ножей" у нее во рту, очевидно, относится к Инь Мо Лану.

Инь Мо Лан вернул Билли, но не видел Нин Тао, и он не хотел оставаться с Цинь Чжоу, лучший способ справиться с этим - естественно, уйти, не сказав ни слова. Так вот, это стало причиной того, что Цинь Чжоу стоял на страже за дверью.

Это были все вещи, которые Нин Тао проанализировал с одного из ее слов, и он быстро отреагировал, поднявшись на большой шаг и открыв дверь.

При лунном свете Цин догнал голубую футболку с коротким коротким рукавом, впечатляющую горную вершину. Под ним было голубое ультракорокое платье, настолько короткое, что казалось, что она разденется, если сделает большой шаг.

Одежда была куплена в магазине Zou Yulin с покупкой без карточки, и все предметы роскоши стоят целое состояние.

Глаза Нин Тао отрегулировались всего лишь через секунду, и он последовал: "Заходите, следуйте за мной".

"Куда?" На лице Цинь Чжуй было несколько озадаченное выражение.

Нин Тао с тревогой сказал: "Дела у дверей, поторопись, время на исходе"!

Только тогда Цинь Чжуй пришел в себя и прыгнул навстречу Нин Тао с правой ногой впереди и левой позади, высотой более двух метров. Это был прыжок вперёд, достаточный для того, чтобы войти в Книгу рекордов Гиннеса, но на ней была супер короткая юбка.

Нинг Тао должен был находиться в очень формальном, тревожном состоянии, но именно она сделала такой прыжок, и его глаза вдруг заполнились еще двумя длинными белыми карандашными ножками, и маленькой треугольной парой брюк, которые были очень плотно подвешены..........

Это прыжок веры.

Глаза Нинга Тао были отравлены, и для него эта вмятина была даже сильнее, чем токсичность ядовитых игл секты Тан. Ядовитые иглы Tang Men он мог поразить сотни из них без реакции, но именно этот прыжок веры дал ему проблеск, и вся его личность была не в порядке.

К счастью, это был всего лишь короткий момент, и Цинь Чжоу приземлился на стороне Нин Тао.

Трипод Добра и Зла открыл свои глаза яростным выражением.

Цинь Чжуй склонил голову: "Дядя Динь, я пришел сюда не специально, не смотри на меня, я сейчас же уйду".

Только тогда Нин Тао отступил, схватил Цинь Чжоу за запястье и бросился к каменной стене, а другая его рука держала ключ от клиники и вонзила нож в самый свежий кровавый замок. Для человека это умение врожденное.

Две секунды спустя Нин Тао и Цинь Чжоу появились во дворе этой маленькой фермы.

Тела двух телохранителей все еще истекали кровью, сильный запах крови окутывал пространство, мрачный лунный свет образовывал ужасную картину самого себя.

Цинь Чжоу потерял голос врасплох: "Брат Нин.......".

Нин Тао внезапно протянул руку и прикрыл рот Цин Чжуй.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0138: Кровавая дорога**

Глава 0138 "Кровавая дорога" Дверь в ту комнату все еще была закрыта, не видя, что происходило внутри, и люди внутри не знали, что происходило снаружи.

Нин Тао подошел к уху Цинь Чжоу и сказал очень маленьким голосом: "Внутри четыре человека, все они - люди, которые хотят убить меня".

Глаза Цинь Чжуй внезапно были затоплены жалким зеленым яростным светом.

Нинг Тао последовал за ним и снова сказал: "Не волнуйтесь так, эти четверо людей также являются пациентами "Золотого Диагноза", старого правила".

Цинь Чжоу кивнул головой, и в углу его рта появился намек на смех. Он также поднес рот к уху Нин Тао и сказал горячим дыханием: "Я понимаю, я убью до полусмерти, а ты исцелишься, верно?".

Слова верны, но осанка немного не в себе. Ее губы уже были прижаты к уху Нинга Тао, и ему пришлось терпеть не только ароматное тепло, которое она плюнула ему в ухо, но и ее мягкие и нежные губы. Сложно было продержаться до тех пор, пока она не закончила предложение, и он последовал с боковой головой, ничего не сказав, просто кивнул головой.

Улыбка на углу рта Цинь-Чжуй была еще более выраженной, так как она видела, что корни его уха красные.

Нинг Тао сделал глубокий вдох, затем нырнул в ту комнату. Он держал в руке небьющийся вентилятор, который также был открыт и готов был отклонять пули. Когда он подошел к двери комнаты, то встал с левой стороны, а Цинь Чжоу - с правой.

Крысиный голос внезапно раздался от двери комнаты: "Ха-ха"! Разбогатейте!"

"Черт, деньги на то, чтобы пойти домой и построить дом там." Это голос цветочной змеи.

"Три старших брата, я отдал вам все свои деньги, пожалуйста, отпустите меня... Я сам в розыске, я никак не могу позвонить в полицию, вы, ребята, отпустите меня, давайте больше не будем встречаться, хорошо?" Это был голос Ван Яояна.

"У тебя еще есть деньги?" Голос монаха.

"Больше нет, это все деньги, что у меня есть." Голос Ван Яояна, он умолял: "Пожалуйста, отпустите меня, не убивайте меня, просто притворитесь, что меня не существует, хорошо?"

"Ты большой босс, как ты можешь иметь только такую сумму денег? У вас нет денег на счету?" Голос монаха.

Ван Яоян вот-вот заплачет: "У меня есть деньги на счету, сотни миллионов долларов, но теперь я в розыске, все деньги на счету заморожены, я не могу их снять". Пока ты меня не отпустишь, я переведусь к тебе после того, как уеду из страны, хорошо? Двадцать миллионов за одного!"

Голос монаха: "Босс Ван, идите и позвоните нам, когда покинете страну".

"Я позабочусь о том, чтобы ударить вас деньгами и спасибо, что не убили меня, я... я пойду." Голос Ван Яояна.

Звук шагов прошел через дверь, и дверь комнаты открылась, а затем из комнаты выбежал Ван Яоян.

Бах!

Выстрел прозвучал.

Ван Яоян упал на землю с лишней кровавой дыркой в бедре. Но желание выжить преодолело боль, и он отчаянно полз вперед, не видя даже Нин Тао и Цинь Чжоу, которые стояли по обе стороны двери.

В комнате монах держал свою стреляющую позу и подошел к двери и сказал: "Босс Ван, вы думаете, мы дурачимся, как будто нам три года? Заплатишь нам, когда мы уедем за границу? Боюсь, первое, что ты делаешь, когда уезжаешь за границу, это нанимаешь убийцу, чтобы убрать нас?"

Бах!

Еще раз прозвучал выстрел, и Ван Яоян тоже выстрелил в другое бедро. Он не мог больше ползать и перевернуться, чтобы посмотреть на дверной проем, и именно с таким взглядом он был ошеломлен. Он видел Цинь Чжоу, а также Нин Тао.

Нин Тао поднял левую руку и поднял указательный палец на губы.

В этот момент ум Ван Яояна остался пустым, он хотел не понимать, как Нин Тао умер и вернулся к жизни, но он был очень сговорчив и не кричал. Три убийцы в комнате собирались убить его, как он мог предупредить тех трех парней, что было два спрятанных у двери?

Монах повернул глаза и подошел к двери, его правая рука держала пистолет в огневом положении, жестокая улыбка в углу его рта. Сделав шаг вперед, его палец нажал на курок.

Но, не дожидаясь, пока монах нажмет на курок до конца, с боку упал зеленоватый холодный свет.

Ка-чау!

У монаха сломалась рукоятка пистолета на правом запястье, и его мозг получил приказ нажать на курок, но потерял ладонь, чтобы выполнить его.

"А" монах закричал жалко, закрыв запястья, и его глаза устремились к двери. Он увидел Цинь Чжуй, улыбку на невинном и красивом лице.

Однако, одним взглядом, тело монаха взлетело. Цинь Чжоу сделал тире бокового плеча, используя свое тело в качестве щита и бросившись в комнату.

Крыса и цветочная змея, стоявшие позади монаха, услышали жалкие крики монаха, а также увидели, как его правая рука, захватившая пистолет, упала на землю. В этот момент цветочная змея схватила дорожный мешок перед ним, и крыса вытащила его пистолет так быстро, как только могла. Пистолет принадлежал телохранителю Ван Яояна, но прежде чем он успел его вытащить, монах врезался в него и сбил его с ног.

Цинь Чжоу ударил ножом вниз одним когтем, а правое плечо крысы было мгновенно пробито когтем змеи.

"А!" Крыса ела от боли и жалко кричала.

Цветочная змея на секунду засомневалась и внезапно взяла дорожную сумку с деньгами и разбила ее в Циньчжоу. Когда дорожная сумка сняла его руку и вылетела, его правая рука также подошла к талии, чтобы вытащить пистолет.

Цинь Чжуй помахал рукой и вспыхнула холодная аура.

Правая ладонь цветочной змеи также упала на землю.

"Ах..." цветочная змея закричала, когда покрывала сломанное запястье.

Однако крик цветочной змеи не вызвал даже намека на жалость в сердце Цинь-Чжуя, и Цинь-Чжуй вылетел с когтем из правой руки, в результате чего на бедре цветочной змеи появились еще три раны, а кровь вылилась наружу.

Запах страха и крови распространяется по комнате, вторгаясь в каждый сантиметр пространства.

"Ты... кто ты?" Монах спросил с содроганием.

Цинь Чжуй сказал: "Я медсестра, вы все больны сейчас, если вы больны, вам нужно к врачу, так случилось, что за дверью стоит божественный врач, так что вам нужно быстро обратиться за медицинской помощью".

Этим единственным приговором три убийцы были настолько ошарашены, что забыли даже закричать в агонии.

Не дожидаясь, пока он произнесет четвертое слово, Цинь Чжоу ударил ножом вниз одним когтем, и еще три кровавых дырки пузырились на маленьком животике крысы.

Разрушительное проникновение ударило по каждому нерву крысы, и он открыл рот широко, но не осмелился кричать жалко, просто всасывая дыхание в большой глоток, как рыба, которая была брошена на пляже.

Только после этого Нин Тао вышел из-под стены рядом с дверью комнаты и медленно вошел. У него есть складной вентилятор в одной руке, маленький сундук для лекарств, и мачете на маленьком сундуке для лекарств, который не похож на врача, но похож на точилку для ножей, которая ходит по улицам, чтобы заточить нож для овощей.

На лице Нинг Тао, на котором все еще был отпечаток ноги, собрались три убийцы из страны. Но буквально через мгновение три души деревенского убийцы отпугнули две, это не тот же человек, которого сбила машина и убила!

Внезапное воскресение человека, который был сбит машиной и умер, появившись перед ним, было достаточно шокирующим.

Но еще страшнее внезапное воскресение на глазах у человека, сбитого машиной и превращенного в врача!

Нин Тао мягко сказал: "Позвольте мне кратко представиться, я врач, кто из вас будет лечить больных"?

Три сельских убийцы смотрели друг на друга лицом к лицу, и не было сомнений в том, что это была самая нелепая и причудливая вещь, с которой они когда-либо сталкивались в своей жизни.

Нин Тао снова сказал: "Цинь Чжоу, иди и приведи того парня снаружи".

Цин погнался за ним и вышел за дверь к стороне Wang Yaoyang, после этого схватил одну из лодыжек Wang Yaoyang и втащил его в комнату как траву.

"Не убивай меня, не убивай меня... Я не с ними!" Ван Яоян сказал в слезах.

Цинь Чжоу закопал когтя в плечо Ван Яояна и злобно сказал: "Заткнись!". Еще одно слово и я убью тебя!"

Ван Яоян широко открыл рот, он собирался жалко закричать, но после того, как услышал это, он сильно укусил губу, не осмеливаясь вообще издавать звук. Интенсивная боль раздражала каждый нерв, и все его тело дрожало.

Голос Нинг Тао замёрз: "Есть только один шанс, кто хочет обратиться к врачу?" Затем он сказал Цинь Чжуй: "Если вы не хотите видеть пациента, просто ударьте его ножом дважды, но не режьте его, иначе он не сможет убраться позже".

Его слова только что успокоились, и четыре пациента почти в одно и то же время зациклились: "Я хочу к врачу!"

Нинг Тао сказал: "Раз уж вы все хотите показаться врачу, то я скажу, что это мое правило". Я выпишу вам рецепт, который вам нужно будет подписать, чтобы лечиться и жить, и вы будете кивать, если у вас нет мнения, и качать головой, если у вас есть мнение".

Четыре пациента, где смеют качать головой, и все карабкаются, чтобы кивнуть головой, боясь, что движение медленно, демона общая женщина, стоящая возле стороны когтя вниз, а затем это пять шагов брызг крови.

Нин Тао открыл маленькую аптечку и вытащил бамбуковые журналы из бухгалтерской книги, затем подошел к Ван Яояну и положил бамбуковые журналы себе на щеку.

Ван Яоян испугался в глубине души и нервно сказал: "Ты... что ты собираешься делать?"

Голос Нинг Тао был холодным: "Я лечу тебя".

"Тогда останови кровотечение для меня, я, я так кровоточил, и если оно продолжится... я умру............................................................................................." Ван Яоян собирался заплакать.

Нин Тао проигнорировал его, когда он встал и открыл бамбуковый набросок бухгалтерской книги.

Диагноз против Wang Yaoyang появился из бамбуковой тетради: Wang Yaoyang, который родился 17 июля в год B Yin, был первым злом, которое можно было купить. За убийство человека, тридцать пять очков за пять графов злых помыслов. Второе зло - это не сыновье благочестие, а грех бросить своих родителей и не исполнить долг поддержки и заботы.

Злых мыслей и грехов в теле Wang Yaoyang было на самом деле не так уж много и их можно было купить пять раз. Убить человека - значит быть виновным в том же преступлении, что и убить, а его тело - нести долг в пять жизней. Добавьте к этому неблагодарность обоих родителей, и неудивительно, что книга "Бамбук Джейн" предписывает диагноз смерти как искупление за грех.

Такой диагноз, конечно, не может быть показан Ван Яояну, Нин Тао посмотрел, а затем закрыл бамбуковый ноутбук.

Ван Яоян умолял: "Доктор умоляет тебя остановить кровотечение, я умираю!"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Куда ты торопишься? Скажите мне, каким человеком был Николас Конти и зачем он хотел заполучить проект "Родословная"? Почему ты хочешь убить меня? Скажи мне, что ты знаешь, и я сначала остановлю кровотечение".

Для этого он оставил Ван Яояна в живых.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0139 Гл. 0139 Информация от компании "Блэкфайер".**

Нинг Тао сказал: "Не хочешь поговорить? Все в порядке, я знаю, что ты боишься, что Николас Конти убьет тебя после того, как ты мне расскажешь, и я могу понять трудности. Вот и все, я разумный человек, и я не собираюсь никого заставлять делать то, чего он не хочет".

Сказав это, Нинг Тао подошел к монаху.

Ван Яян умолял: "Ты, ты не заставляешь меня, но ты должен лечить меня тоже, пожалуйста, останови кровотечение, я действительно умираю......................".

Нин Тао сказал: "Ты имеешь право не говорить мне, а я имею право не обращаться с тобой, это справедливо, почему ты плачешь?"

Монах последовал: "Да, это он сказал нам убить тебя, доктор, не волнуйся о нем, просто сначала лечи нас".

"Вы, ребята, заткнитесь!" Ван Яоян гневно сказал: "Я не просил тебя убивать доктора Нинга, я просто попросил тебя забрать тело, ты сделал это по своей собственной инициативе"!

Нинг Тао мягко сказал: "Вы, ребята, спорите, я дам вам лечение, когда вы перестанете спорить".

Четыре человека последовали за ним и закрыли рот, Нинг Тао мог подождать, но они не могли никого ждать. Цинь Чжоу проткнул так много кровавых дыр в их телах, что некоторые даже отрезали себе запястья, что они оказались в ситуации, когда они могут умереть каждую секунду, кто осмелится стереть их губы?

Комната на мгновение затихла, запах крови, пронизывающий каждый сантиметр воздуха, настолько густой, что ее нельзя было растворить.

Цинь Чжоу сделал глубокий вдох, довольное лицо: "Какой чудесный запах крови, я люблю запах, пролил еще немного крови, не останавливайтесь".

Эти слова сделали спины четырех пациентов с медицинскими платами волосатыми, а их души почти рассеяны.

"Я... я сказал!" Ван Яоян больше не мог выдержать давления смерти, он дрожащим голосом сказал: "Николас Конти - мой босс, но я видел его только один раз, он.........................................................................................." Прежде чем он смог закончить предложение, его глаза начали бланковать, его подпружиненная шея также опустилась, и затылок ударился о землю.

Крови, которую он пролил, было слишком много, все поддерживается волей, чтобы выжить до сих пор, она больше не поддерживается в это время.

Нин Тао последовал за ним и вытащил из маленькой коробки с лекарствами пачку Небесных игл, а правой рукой быстро проткнул раны Ван Яояна несколькими Небесными иглами, и обе раны мгновенно прекратили кровотечение. С последней небесной иглой, Нин Тао ввел немного особой духовной силы в тело Ван Яояна.

Это мерцание особой духовной энергии вошло в тело Ван Яояна, в то время как его кровь-дефицитное тело получило духовную энергию, которая могла держать его тело функционирующим нормально. Особой духовной силой Нинг Тао был не адреналин, не иглы, укрепляющие сердце, и еще меньше плазмы, но он был более мощным, чем эти физические потребности.

"Вздох..."... из горла Ван Яояна вышел сосательный звук, и его глаза расширились.

Нинг Тао последовал за Небесной Иголкой и использовал ее, чтобы остановить кровотечение монаха, цветочной змеи и крысы, а также влил в их тела немного особой духовной силы. Все эти три человека - порочные люди, и смерть неизбежна, но даже если они умрут, им придется зарабатывать с них деньги на лечение, иначе они будут впустую потрачены впустую.

Процесс занял всего две-три минуты, а после остановки кровотечения у трех других пациентов Нин Тао вернулся на сторону Ван Яояна: "Что он за человек?".

Он продолжил: "Николас Конте - очень высокий белый человек, очень сильный, сильнее многих звезд НБА. Наверное, я была только приподнята к его талии, и я была как ребенок перед ним. Во время этой встречи он заставил меня встать на колени и поцеловать его ноги..."

Нинг Тао пошевелил сердцем: "Чем пахнут его ноги?"

Ван Яоян замер на мгновение, его глаза странные.

Именно из-за этого колебания Цинь Чжуй ударил по голове Ван Яояна, в результате чего он получил золотую звезду в глаза.

"Я сказал, я сказал..." сказал Ван Яоян, напряженный в сердце, дрожащий, "Он, его ноги благоухают, как запах зеленой травы и лаванды."

Это не запах демона.

Нинг Тао сказал: "Продолжай".

"Это была та встреча, я рассказал ему о проекте "Поиск предков" Линь Цинхуа, и он был достаточно заинтересован, чтобы позволить мне украсть материалы исследований Линь Цинхуа, а также образцы медицины "Поиск предков". Я согласился, как только у меня появился малейший намек на демонизацию, и это случилось потом".

"Что еще ты сделал для него до этого проекта "Поиск предков"? Я не верю, что это был первый раз, когда вы работали вместе". Нинг Тао сказал.

Ван Яо Янг сказал: "До этого времени я собирал для него военную разведку из Китая, а также техническую информацию от некоторых частных технологических компаний. Он был владельцем Black Fire Company, крупнейшей в мире компании по предоставлению военных услуг, делая все, оружие, разведку, услуги наемников, и до тех пор, пока вы давали деньги, убийцы Black Fire Company также могли избавиться от людей, от которых вы хотели избавиться для вас. Крупнейшими покупателями Blackfire являются ЦРУ в США и МИ-7 в Великобритании. В некоторых европейских странах также заключаются теневые сделки с "Блэкфайер", но я не знаю точно, что такое некоторые из этих сделок".

Нин Тао сказал: "В таком случае, вы на самом деле являетесь сотрудником компании "Блэкфайр", что означает шпион".

Ван Яоян кивнул несколько сердечно.

"Эта боевая группа спецназа из Блэкфайра", верно? Не говорите, что не знали об их вторжении в ботанический сад Blueprint Biotech". Нин Тао смотрел прямо на Ван Яояна.

Ван Яоян не осмелился это скрыть: "Они наняты спецназом из роты "Черное пламя", военного подразделения под названием "Легкая кавалерия", в основном элитные спецназовцы, ушедшие в отставку из котиков ВМФ США, а также некоторые люди из других стран, также все элитные спецназовцы".

"Где находится штаб-квартира корпорации "Блэкфайр"?" Нинг Тао снова спросил.

Как бы Ван Яоян ни качал головой: "Я не знаю".

Змеиный коготь Цин Чейсинга попутно ударился о шею Ван Яояна, как только она сделала небольшой разрез.

Ван Яоян внезапно напрягся: "Я, я действительно не знаю, я просто маленький человек, только потому, что проект "Поиск предков" только познакомился с Николасом Конти, и был привезен туда головой в маске, я понятия не имею, что это за место".

"Такеда Синсукэ, Такеда Тамао и Куроясу, что ты знаешь об этих трёх людях?" Нинг Тао спрашивал.

Ван Яо Ян сказал: "Все, что я знаю, это то, что Такеда Синсуке является президентом японской биофармацевтической компании Такеда, Такеда Тамао - его сын, а Кроян Артур - старшая фигура в британской инвестиционной компании "Арчер", но не знаю, есть ли у этих трех людей другие личности и каковы их отношения с компанией "Черный огонь", я не знаю... Я просто маленький человек, я буду делать все, что они мне скажут".

Нинг Тао больше не спрашивал, он встал и подошел к монаху.

"Доктор Нинг, вы же сказали лечить меня?" Ван Яо Ян выглядел несчастным, в глубине души он переживал, что Нин Тао ему изменяет, но не осмеливался раскрыть это.

Нинг Тао сказал: "Куда ты торопишься? Я остановил кровотечение, ты не можешь умереть."

Человек, которому нужно было искупить свои грехи смертью, тем быстрее он вошел в небесную внешнюю клинику для лечения фактически означал более быструю смерть, это был как раз этот один секрет, который он определенно не сказал бы Wang Yaoyang.

Ван Яоян обманул многих людей за свою жизнь, но теперь он достиг конца своей жизни, но его нужно обмануть и умереть в афере, которая на самом деле является кармой небес.

Нин Тао поместил на голову монаха бамбуковый набросок бухгалтерской книги, а затем посмотрел на него, не сказав ни слова. В глубине души он задавался вопросом, сколько грехов совершил монах, сколько грехов он имеет на своем теле, и какой диагноз искупления даст ему Бамбуковая книга.

Монах нервничал, но он не осмеливался смотреть в глаза Нин Тао, а тем более, он не осмеливался просить, боясь связаться с женщиной, стоящей за Нин Тао, и не осмеливался думать о том, что случится.

Через несколько секунд Нин Тао взял бамбуковый скетч из бухгалтерской книги и открыл его.

Диагноз монаха появился на бамбуковой книге: Мир, родившийся 17 апреля 2009 года, первое зло - искать деньги и вызывать смерть; второе зло - насиловать трех молодых девушек; третье зло - насиловать трех молодых девушек; третье зло - удерживать сильных и издеваться над слабыми.

Такой диагноз заставил Нинга Тао почувствовать себя немного удивленным, потому что в Бамбуковой Книге Счетов никогда раньше не появлялось филиальное благочестие к родителям, чтобы противостоять злым мыслям и грехам, его сердце не могло не задуматься: "Кажется, что Небесный Дао немного терпимо относится к людям, которые филиально послушны своим родителям, учит ли это мир быть филиальным к своим родителям? Детское благочестие к родителям зарабатывает десять баллов добродушия, значит ли это, что детское благочестие к матери имеет пять баллов добродушия, а детское благочестие тоже имеет пять баллов добродушия".

Он до сих пор слишком мало знал о законах и нормах, которые регулировали деятельность Небесных клиник, наказывали зло и пропагандировали добро.

Затем Нин Тао подошел к крысе с бамбуковой тетрадью и поставил ей диагноз. Диагноз крысы был почти таким же, как у монаха, с несколькими жизнями в долгах, но он также был сыновним с десятью очками добрых мыслей и заслуг, минус девяносто два очка злых мыслей и грехов.

Последний цветок змеи, который нес девяносто очков злых мыслей и грехов, был филиально послушен своей матери, минус только пять очков злых мыслей и грехов. Его окончательный диагноз такой же, как у крысы и монаха, умереть, чтобы искупить свои грехи.

После того, как бамбуковая книга счетов была открыта для диагностики цветочной змеи и крысы, догадка Нинг Тао также была подтверждена, то есть филиальное благочестие и послушание родителям будет иметь десять очков хороших мыслей и заслуг, если совершенные грехи не будут тяжелыми, то они могут быть компенсированы. Но как только ты берешь долг жизни, ты должен умереть, чтобы искупить его.

Убийство, чтобы заплатить за свою жизнь, - это кодекс, который существовал тысячи лет, и бесполезно даже отдавать дань уважения своим родителям.

У всех четырех пациентов клиники был свой окончательный диагноз, и Нинг Тао не замедлил, он укусил свой правый указательный палец и нарисовал на стене кровавый замок, после чего открыл удобную дверь в клинику "Небеса за пределами".

На стене появилось темное, как чернильное отверстие, и четыре пациента клиники были ошеломлены.

Нин Тао схватил одну из лодыжек Ван Яояна и подошел к двери удобства, сказав при этом: "Вы трое, следуйте за мной, если можете, и забирайтесь, если не можете".

Три деревенских убийцы, на которых ты смотрел на меня, а я смотрел на тебя и не двигался.

Цинь Чжуй внезапно размахивал своими двойными когтями, и из его рта также доносился ужасный звук "Hiss-".

Через несколько секунд три убийцы из страны последовали за Нин Тао рука об руку и влезли в удобную для них дверь.

Цинь Чжуй не последовала за ней, потому что она также знала, что у нее есть работа.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0139 Пища для змеи**

Глава 0139 Пища для змей Как только четыре пациента клиники "Джин" вошли в Небесную внешнюю клинику, лица людей на Добром и Злом Триподе были наполнены яростью. Добрый человек приходит с улыбающимся лицом, злой человек приходит с сердитым лицом, и его стиль никогда не меняется.

Все четыре пациента клиники нервничали, но никто не осмелился подняться.

Нин Тао написал сразу четыре рецепта на злые помыслы и, как и прежде, сложил рецепты на злые помыслы, чтобы не дать Ван Яояну, монаху и другим увидеть окончательный диагноз "смерть во искупление греха", приведенный в учетной книге Бамбука Джейна.

"Монк, иди сюда". Нин Тао позвал монаха к своему столу, затем дал ему ручку и обычную палочку с рецептом: "Напиши на ней адрес своих родителей, или номер банковского счета подойдет".

"Ты..." монах нервно посмотрел на Нинг Тао, его голос немного дрожал: "Зачем ты попросил меня это написать?"

"Деньги снаружи твои, но я одолжу их на некоторое время, а в будущем поделю их на три части, по одной на родителей каждого из трех твоих братьев". Нинг Тао сказал.

Три деревенских убийцы смотрят на меня, а я смотрю на тебя с некоторым колебанием и беспокойством в сердце.

Нин Тао сказал: "Это единственный шанс, и неважно, не хочешь ли ты писать, но твои родители не получат денег".

"Хорошо, я напишу". Монах написал номер банковского счета на обычном рецепте, но не адрес своих родителей.

Нин Тао отложил общую подпись рецепта, а затем попросил монаха подписать сложенный рецепт плохой идеи.

Нин Тао снова назвал цветочную змею и мышь, а также заставил цветочную змею и мышь записать банковские счета своих родителей. Крыса не могла вспомнить номера банковских счетов своих родителей и взяла телефон, чтобы просмотреть записи звонков, прежде чем их скопировать.

Хотя Нин Тао сказал, что собирается занять деньги, но, конечно, он не хотел их одалживать, это было лишь частью его добрых намерений.

Все эти три пациента - злобные люди, но все они - сыновья сыновей, и они умрут, чтобы искупить свои грехи. Деньги там - это то, ради чего они променяли свою жизнь, и он попросил их жизни, но не деньги на продажу, поэтому он попросил банковский счет, и он поделил бы эти деньги на треть, и родители человека получили бы долю в комфорте их жизни.

Только у Ван Яояна были некоторые сомнения и колебания в сердце, и он спросил Нин Тао, держа ручку: "Доктор Нин, что написано на этом, могу ли я взглянуть и расписаться?".

Нинг Тао холодно сказал: "О чём ты говоришь? Позволь тебе подписать это, и если ты не подпишешь, я отправлю тебя и позволю моей медсестре разобраться с раной".

Как только он услышал эти слова, разум Ван Яояна мгновенно пришел к появлению Цинь Чжоу, где он осмелился бы иметь половину колебаний, после чего взял ручку и подписал контракт на выписку рецепта по плохой идее.

Нинг Тао вытащил четыре препарата Fine Primary Prescription Dan, а затем раздал их четырем пациентам Золотой клиники: "Это лекарство, принимай его".

Четыре пациента проглотили тонкий первичный рецепт Дэна в руках, и в тот же момент после этого, добрая и злая тренога выбросилась из облака зеленого дыма, который проглотил четырех пациентов в мгновение ока.

Нин Тао пристально посмотрел на массу зелёного дыма и тёмно сказал в своём сердце: "Это одна за одной процедурой или четыре сразу"?

На этот раз, у него было четыре пациента одновременно взять в бутике первичный рецепт Дэн, чтобы посмотреть, если добро и зло штатив будет лечить четырех пациентов одновременно. К сожалению, он вообще не видел сцену в этой массе зеленого дыма.

Через некоторое время дым рассеялся, и в клинике появились четыре пациента. Добро и Зло действительно лечили четырех пациентов одновременно, несравненно удивительно.

Четыре пациента были ошеломлены, им было любопытно, что происходит, но никто не осмелился спросить.

"Вы четверо идите со мной". Нин Тао подумал о каменной стене и подошел к ней, воспользовавшись ключом, чтобы открыть удобную дверь.

Четыре пациента клиники последовали за Нин Тао из клиники и вернулись в палату, в которой они только что находились. Как только он вошел в комнату, на него обрушился запах крови, а также зеленая погоня, которая стояла посреди комнаты. Облегающая футболка подчеркивает величие горы. Короткая юбка с бедром, которая показывает идеальные изгибы ягодиц и пару ножек карандаша, которые белые и нежные, она такая сексуальная и красивая, но пациент с золотой медалью даже не может смотреть на нее. То, что они чувствовали от нее, было не искушением, а страхом.

Лицо Цинь Чжуй было наполнено улыбкой: "Брат Нин, ты закончил операцию?"

Нин Тао кивнул, затем отнес мешок с деньгами к двери и опять бледно сказал: "Я буду ждать тебя снаружи, двигайся быстрее".

"Хорошо". Голос Цинь Чжуй был мягким и мягким.

"Доктор Нинг?" Ван Яоян, казалось, почувствовал, что что-то не так, и внезапно напрягся: "Я, могу я уйти сейчас?"

Нинг Тао не ответил ему и плавно закрыл дверь, когда выходил.

В ту же секунду, когда дверь комнаты закрылась, из комнаты доносился траурный крик............

Нинг Тао стоял во дворе со сложным чувством в сердце. Он вылечил четырех пациентов, а затем казнил их, что было равносильно тому, чтобы положить их через боль смерти еще раз. С определенной точки зрения, этот акт на самом деле очень жесток и вовсе не бесчеловечен.

Однако вскоре он почувствовал облегчение: "Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы пожалеть их, когда они убивали и насиловали тех молодых девушек, которых они убивали и издевались над ними? Тот, кто не имеет пощады в сердце своем, не заслуживает ее, и здесь у меня нет прощения, только карма".

Дверь в комнату открылась, и Цинь Чжоу вышел из комнаты.

Нин Тао подвинул глаза и с первого взгляда увидел четыре трупа, лежащие на земле. Каждый из них - это трещина в черепе, кровь и мозги, покрывающие землю. Запах крови пронизывал комнату, и во дворе стоял запах.

Цин гнался за Нин Тао, очаровательная улыбка на его лице. Она была похожа не на жестокого змеиного демона, который только что убил четырех человек, а на добрую и милую женщину, которая только что вышла из класса по танцам с шестом, с сердцем, настроенным на учебу.

Как Нинг Тао мог не связать ее с четырьмя телами позади нее.

"Не волнуйся, эти тела и кровь быстро растворятся, и кровавый замок, который ты оставил на стене, я вытер, не оставив никаких следов." Цинь Чжуй сказал.

"Тогда мы вернемся". Нин Тао сказал, что есть ещё один человек, с которым ему нужно разобраться, и это тот убийца, которого привез Инь Мо Лан.

Цин погнался за Нин Тао и взял его за руку, улыбаясь и говоря: "Старые правила?"

Нинг Тао сказал несколько затаив дыхание: "Ты не убил четырех сегодня вечером"?

Цинь Чжоу сказал: "Чем больше таких злых людей я убиваю, тем сильнее я становлюсь, конечно, тем лучше".

В сердце Нинг Тао появился проблеск беспокойства: "Я не возражаю против того, чтобы ты убивал злых людей, но ты не можешь убивать невинных людей без разбора, даже если они злые люди, ты должен получить мое разрешение на это".

Цинь Чжуй наклонил угол своего рта: "Я знаю, ты становишься все больше и больше похожей на мою сестру".

Нинг Тао горько улыбнулась и вывела ее со двора. Багги все еще был припаркован на обочине дороги, но Нинг Тао не стал на нем ездить, как и Цин за ним гоняться. Нинг Тао открыл капот, отключил топливопровод и поджег его. В машине остались его следы, волокна одежды, перхоть, волосы или что-то в этом роде, и эти мелочи было трудно удалить, но огонь бы сделал эту хитрость.

Эти четыре тела и кровь будут разложены токсинами из зеленой погони, и как только переехавший его внедорожник снова сгорит, все следы, оставшиеся здесь, исчезнут.

Вместо того, чтобы идти по горной тропе, с которой они пришли, двое мужчин зарылись в лес, покрасили кровавый замок на капающей каменной стене и открыли удобную дверь обратно в клинику. Он только что вернулся в клинику, когда новый кровеносный замок начал тускнеть. Капли на каменной стене смывали кровавый замок, который он нарисовал, что также было мерой по уничтожению ансамбля.

Как только Цинь Чжуй вошел в комнату, лица людей на Доброй и Злой Тропе проявили яростный взгляд.

"Простите, простите, я ухожу, ухожу". Цинь Чжоу больше не ждал Нин Тао, а бежал к двери.

Было необъяснимо, что змея-женщина, которая даже глазом не моргнула, могла так бояться штатива.

Нинг Тао сказал: "Подожди меня снаружи, я сейчас выйду".

Цинь Чжоу уже открыл дверь и вышел, прыгнув вниз по ступенькам, прежде чем ответить "Хм!".

Нин Тао открыл бамбуковую тетрадь и посмотрел на нее, прибыло еще триста грехов, в этом месяце арендной платы за добро и зло было более чем достаточно. Закрыв бамбуковую книгу, он не мог не видеть в его сознании, и переместил глаза на каменную дверь, где "Свитки Сутры и Заклинания Библиотека" была повешена: "Таким образом, это не займет много времени для меня, чтобы сэкономить пять тысяч арендной платы за добро и зло, а затем открыть одну из двух каменных дверей, интересно, что будет после двух каменных дверей".

"У него даже нет денег, но он уже думает, как их потратить".

Чен Пинг Дао даже не знал, что было спрятано внутри библиотеки заклинаний свитка Священного Писания и библиотеки снадобий в Тяньцзинской внешней клинике, и он больше не знал. Однако, из названия, библиотека Священного Писания и заклинаний должна быть заполнена Священным Писанием и заклинаниями, а библиотека снадобий должна быть также заполнена снадобьями и всевозможными духовными материалами, оборудованием и так далее. Это неизбежно заставило его задуматься: лучше ли получать заклинания из Священного Писания для изучения или лучше получать эликсиры и духовные материалы и оборудование?

"Брат Нинг". За дверью раздался голос Цинь Чжоу.

Только тогда Нин Тао собрал свои мысли и вытащил за дверь маленький сундук с лекарствами.

Через лес к двери "маленькой любовницы" подошли Нин Тао и Цин. Однако, одним взглядом, кожа спины Нинг Тао сразу покалывается. Прямо у входа в пещеру тело ассасина кишело змеями, большими и маленькими, цветущими и зелеными, а большой питон кусал голову ассасина и глотал его.

Нинг Тао следовал примеру перископа, который пробудил его глаза, и на теле убийцы больше не было погодного поля.

Укушенный столькими ядовитыми змеями, прежде чем питон проглотил его голову, Билли был бы живым адом, если бы он выжил.

У Цинь Чжуй было выражение: "Я... мне было наплевать на него, когда я уходил, я не думал, что змея укусит его... Брат Нин, ты же не будешь злиться, правда?"

Нинг Тао вздохнул: "Я не виню тебя в этом, просто съешь его и избавь себя от необходимости допрашивать его снова".

Жаль было это говорить, но он все еще чувствовал это в своем сердце. Этот убийца, скорее всего, знал ценную информацию о клане Такэда и компании-стрелявшем, поэтому он попросил Инь Мурана вернуть убийцу, но не ожидал, что безответственная ленивая киска Инь Мурана просто оставит людей здесь и уйдет, а информация превратится в змеиную еду.

Цинь Чжоу пришел на сторону Нин Тао, чувствуя себя виноватым, "Брат Нин, это все моя вина, как я могу исправить свою ошибку? Я передам меня тебе, и ты сможешь наказывать меня сколько захочешь, хорошо?"

Нинг Тао, ".........."

В ней также есть определенные качества, которые никогда не меняются и неутомимы.

Нинг Тао немного беспокоился, что не сможет хоть раз устоять перед каким-то искушением, а потом что..........

Путь возделывания труден.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0141 Глава Ноль и Женщина во флаге.**

Глава 0141 Истребительница с нулевым типом и Женщина во флаговом платье Су Я позвонила рано утром, чтобы сказать, что она нашла пациента клиники. Пациент фактически живет в селе Джианг, обычный сельский житель, его жена сбежала с кем-то, живя с ребенком наедине, после того, как заболела и подумала об оплате обучения и проживании ребенка, который учится в средней школе в городе, не пошла в больницу на лечение, и в результате его состояние ухудшилось. Крестьянин имел чуть более десяти очков добродушия на своем теле, и Нин Тао не только лечил его, но и дал ему 50 000 юаней через руку Су Я, чтобы снять напряжение с его жизни.

Хотя он беден и хорош, но Нин Тао не может отдать несколько миллионов только хорошему человеку, борьба с бедностью никогда не была его обязанностью как владельца Небесной зарубежной клиники. Кроме того, в этом мире так много людей, нуждающихся в помощи, что он не может помочь каждому из них, протянуть руку помощи, даже если у него есть сердце, у него нет сил.

На этом пустыре в деревне инженерная техника уже выровняла грунт и выкопала фундамент для строительства нового приюта "Солнечный свет". Эта отдаленная горная деревушка станет его базой в будущем. Где бы он ни находился, он может вернуться, просто "переместив" его в клинику на небе.

Нин Тао пообедал в доме Лу Нан и уехал с прощанием.

Су Я послал Нин Тао к входу в деревню, несколько раз хотел поговорить, но проглотил слова обратно.

Нин Тао остановился в своих треках, улыбнулся и сказал: "Так ты пришел сюда несколько раз, чтобы что-то сказать, ты хочешь что-то сказать, я не аутсайдер, если тебе трудно что-то сказать мне, просто скажи это, я выслушаю и помогу тебе решить проблему".

Голос Суи был мягким: "Не аутсайдер?"

Нинг Тао сказал: "Конечно, не чужак, я твой брат".

Су Я дала Нин Тао пустой взгляд: "Моя фамилия Су, твоя фамилия Нин, что ты за брат для меня?"

Нин Тао не подумал: "У меня нет фамилии Су и я могу быть твоим братом, если у тебя есть что-то в сердце, просто скажи мне, если ты недостаточно хорош, чтобы спросить, то подожди, пока ты все обдумаешь, прежде чем сказать мне, или ты можешь вернуться, я тоже должен пойти".

Нинг Тао слегка замерз, "Только это?"

Су Я кивнула, избегая взгляда Нинг Тао.

Нинг Тао засмеялся: "Я подумал, что это что-то, что можно скрыть? Ты скажешь мне, какой сегодня день, и я куплю тебе подарок на день рождения и большой праздничный торт и отпраздную твой день рождения".

Суя внезапно повернулась и побежала.

Улыбка Нинг Тао застыла на его лице, что это была за реакция?

Суя пробежала несколько шагов и повернулась назад: "Тогда я скажу тебе".

Нинг Тао снова засмеялся: "Ладно, не забудь сказать мне, что восемнадцать - это грандиозный день рождения, ты не можешь быть неряшливым, я, старший брат, должен сделать это как следует за тебя".

"Ты мне не брат!" Су Я посмотрел на Нин Тао и побежал еще быстрее.

Нин Тао посмотрел ей в спину и замер на полминуты до того, как вышла фраза "Что плохого в том, что я брат?".

В мире существует много видов братьев, но тот, кем он хочет быть, очевидно, не тот, кто нужен людям.

Через час Нин Тао появился на крыше высотного здания рядом с японским консульством, с видом на посольство на виду у всех. Двери и окна посольства были плотно закрыты, и он не видел ни отца и сына семьи Ву, ни Крояселя.

Подождав некоторое время, ничего не получив, в голове Нин Тао внезапно возникла идея. Он открыл маленький ящик для лекарств, вытащил маленькую фарфоровую бутылку, которая содержала остатки Древнего Поискового Дана, откупорил бутылку и вылил Древнего Поискового Дана в свою руку. Под солнечным светом, что Предков Поиск Дэн не мог видеть зеленый и туманный свет Дэна, но запах не уменьшился и все еще был очень сильным.

Нин Тао пробудил нюхать состояние носа, а затем принес, что Предки Поиск Дэн к ноздрям и нюхал глубоко дважды.

Бряк!

В состоянии запаха, запах остатков Предков Поисковый Дан бросился в его носовой полости в целом. Его божественное сознание на мгновение яростно дрожало, за которым последовало жгучее ощущение в его глазах. Именно в разгар всего этого напряженного волнения в его видении появилась причудливая сцена.

Он жил не на крыше здания, а в пустоте. Перед ним стояли несколько японских истребителей "Зеро" времен Второй мировой войны и десантные самолеты типа 1. Эта наземная атака типа 1 сбрасывала бомбы на землю, и он даже видел хитрую ухмылку на углу рта японского пилота, сидящего в кабине, и царапины на бомбах!

На земле находится большая площадь характерных для города гамаков, а также пересекающиеся улицы и горные дороги. Некоторые здания горели, и в них скатывался дым. По улицам бегут люди, люди стоят на коленях рядом с телами близких, плачут, беспомощные дети ищут своих матерей........

Японское консульство, за которым он только что наблюдал, было школой. Учебное здание было взорвано, и бомбы в небе свистнули на группу убегающих студентов.

Фотография внезапно переместилась.

Самолет немного пролетел вперед, и бомба подошла ближе к головам группы студентов. Глухой маленький мальчик поднял руку, как бы хватаясь за руку проходящего мимо взрослого.

Женщина в красном чонгсам подняла голову из запутанной толпы. Ее красный чонгам был настолько поразителен на этой тусклой картине, что он был похож на пылающий огонь. Если не было войны, то, наверное, это была женщина, которая жила сытной жизнью, курила сигареты Daishige Nine, пила чай и смотрела спектакли в театральном саду, а также играла в маджонг с несколькими богатыми дамами. Но на этой фотографии она просто женщина, бегущая за своей жизнью, и то, что ее ждет, не знает, будет ли это бомба или день голода.

Это историческая картина бомбардировки Японией горного города, но не ожидалось, что она будет представлена таким образом.

Гнев Нинг Тао дико горел, не желая прыгать на бомбардировщике, вытащите пилота из кабины и бросьте его на пропеллер, чтобы его прижали к пульпе!

Тем не менее, именно этот гнев заставил его осознать что-то, и он последовал примеру и засунул остатки Предков Поиск Дана в маленький фарфоровый флакон, а затем укупорил его. Аромат поблек, больше не трогая, его гнев быстро уменьшился, и истребитель струи непосредственно перед ним исчезли, как и заплатка гамаков внизу, заменена шумной улице высотных зданий.

Нин Тао положил маленькую фарфоровую вазу в маленькую аптечку, хотя исторической картины уничтожения во времени уже не видно, но женщина в красном чонгсам снова необъяснимо появилась в голове.

"Подожди.......... Нинг Тао вдруг почувствовал, что что-то не так, очень не так!

Он даже не видел женщину в красном чонгсам до того, как сцена вздрогнула, но после небольшого вздрагивания она появилась.

Сердце Нин Тао было наполнено сюрпризом и смятением: "Она появилась, как только изображение сдвинулось с места, она выбежала из какого-то здания, или я ее раньше не замечал?".

Очевидно, что такая путаница безответственна.

Нинг Тао закрыл глаза и изо всех сил старался вспомнить ее внешность. Он, казалось, снова вернулся в небо, во времена огненной бури истории, глядя на болезненную сцену с высокой позиции. С точки зрения Идзаки, все на земле было быстро восстановлено в его сознании, но он не мог достичь эффекта только сейчас, все остальное было очень размыто, но единственное, что было очень ясно, это женщина в красном чонгсам.

Он видел ее, видел выражение ее лица.

Но в тот момент, когда он увидел ее лицо ясно, как будто его сердце было пробито чем-то, а потом появилось неописуемое ощущение ужаса!

Лицо ее было чистым и лишенным своей красоты, а углы ее рта несли намек на улыбку, улыбку, похожую на первые лучи рассвета до того, как она сломалась.

Ее глаза, которые смотрели на небо, жалкая зелень, как древний бассейн тысячу лет без волн!

Она демон!

Она улыбнулась в это время войны и истории, глядя на небо, как будто ее глаза просто смотрели на него! Вдруг улыбка на твоем лице!

Нин Тао открыл глаза и не мог дождаться, чтобы налить остатки Предков Поиск Дан, который только что был помещен в небольшой фарфоровый флакон в руке, и нюхал глубоко перед ноздрями.

В очередной раз он вошел в состояние "наркотической аллергии", и в его видении появилась новая картина.

То, что он увидел, было большой скалистой горой с густым девственным лесом, покрывающим все здесь. Мужчина с бритой головой и дредами идет по извилистой горной тропе, держа корову, не шевелясь мышцами.

Стрижка мужчины и одежда на нём были явными фигурами из династии Цин.

Нин Тао снова попытался, и на том же месте он снова увидел на лошади группу кавалеристов династии Мин, и до сих пор не видел женщину в красной флаговой мантии. Три эксперимента подряд заставили его понять одну вещь, а именно, что даже в одном и том же месте, он прошел через тысячи, десятки тысяч, а то и миллиарды лет истории, и под "аллергией на наркотики" реакции остатков Предка Дана, он не будет видеть одно и то же каждый раз.

Женщина в красном клетчатом халате, возможно, никогда не будет рядом, потому что он никак не мог найти ее за миллиарды лет истории, что было бы труднее, чем найти иголку в стоге сена.

Нин Тао сдался, он положил остатки Предка, Ищущего Дэна, обратно в маленькую фарфоровую вазу, но он все равно не мог не подумать о женщине: "Кто она, ее улыбка, ее улыбка... она смотрит на меня?"

Шаги шли сзади.

Когда Нин Тао повернулся, он увидел, что с лестничной клетки выходит человек-локомотив, это был Инь Мо Лан.

"Я знал, что ты придешь сюда, чтобы увидеть это." Инь Мо Лан пошёл в сторону Нин Тао: "Но в этом нет необходимости, Такеда Синсуке вернулся в Японию, Такеда Тамао пошёл в Ванцзин, а что касается этого хорвата Артура, то он пошёл в Россию".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Их операция провалилась прошлой ночью, и оба убийцы мертвы, это нормально, что они убегают, опасаясь моей мести, но.......".

Инь Мо Лан посмотрел на Нин Тао, очень серьезно: "Но что?"

Нин Тао сказал: "Прошлой ночью ты оставил того убийцу там, чтобы покормить змею и забыть о ней, что-то настолько важное, зачем ты говоришь мне это сейчас?"

Инь Муран также некоторое время молчал, прежде чем сказать: "Мой телефон разрядился, и он не зарядился прошлой ночью, поэтому я пришел поговорить с вами лично. Ты не можешь винить меня, мы только и делали, что играли, что летали ночью".

Нинг Тао, ".........."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0142: Тупица.**

Глава 0142 Дурак После разрыва с Инь Мураном Нин Тао пришел в офисное здание компании Blueprint Biotechnology Company.

Лицо швейцара Нинг Тао давно узнало знакомое, не только не остановило его, но и передало ему салют. В результате, он вошел в дверь на передней ноге, и охранник пошел в комнату охраны двери и дал Линь Цинь Юй звонок, что он был здесь.

Нинг Тао только что добрался до входа в лифт, когда двери открылись. Линь Цинъюй появилась у двери лифта, белая рубашка с короткими рукавами, черная юбка костюма, спереди и сзади, неспособная скрыть запах зрелости и сексуальности.

Когда четыре глаза встретились, глаза Линь Цинъюя были полны ласки и радости.

Нин Тао вздохнул: "Цин Ю, ты уходишь?"

Линь Цинъюй протянул руку и схватил его за руку: "Зачем мне выходить? Я спустилась специально, чтобы забрать тебя и поговорить в моем офисе."

Клэри затащила Нин Тао в лифт, и он хотел выдернуть руку из ее объятия, но, попробовав некоторое время, обнаружил, что он был настолько плотно схвачен Клэри, что вообще не мог вытащить его из лифта. Он просто сдался и дал ей схватиться. Ее руки были теплыми и нежными, с намеком на скользкость, которая заставляла его необъяснимо нервничать.

К счастью, казалось, что он почувствовал движение своей дрожащей руки, и Линь Цинь Юй отпустил свою руку: "Ты ведь пришел ко мне нарочно?".

"Я пришел специально, чтобы дать тебе бальзам для красоты, я принесу его тебе сюда." Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами, вытащил бутылку мази Мэй Ци и поместил ее в руку Лин Цин Яо.

Линь Цинъюй не могла дождаться, когда откроет бутылку и понюхает ее, ароматный запах сделал ее счастливой: "Это бальзам для красоты?"

Нинг Тао сказал: "Ну, скажи мне, когда закончишь, и я отдам его тебе".

Линь Цинъюй с горячими глазами посмотрел на Нин Тао: "Бальзам для красоты стоит сто тысяч долларов, зачем ты мне его даешь?".

Что это за вопрос?

Нинг Тао слегка замерз, ''Что это? Стоимость этого бальзама для красоты на самом деле...................."

Но, не дожидаясь, пока он закончит свое предложение, Линь Цинъюй вдруг открыла свои руки и обернула их вокруг него.

Это бушующие объятия, приходящие и уходящие, но теплые и мягкие.

Весь человек Нин Тао замер, его сопротивление было ниже, чем у обычного мужчины, который даже не прикоснулся к женщине, дивизионный мужчина сталкивается с таким стимулом. Напротив, утечка в доме - это нечто большее, чем непрерывный дождь. Линь Цин-Юй слегка на цыпочках на ногах, а затем она прижала губы к его уху и говорила с ним с горячим дыханием.

"Меня не волнует, есть у тебя деньги или нет, или сколько стоит твой бальзам для красоты, меня волнует только то, почему ты даешь его мне." Она сказала, что корни ушей красные.

Что-то в Нинг Тао было немного горячо: "Я... мы просто друзья".

На углу рта Линь Цинъю появилась хитрая улыбка: "Правильно, это нормально, что парни посылают своим парням косметику".

Нинг Тао чувствовал себя в ловушке, а не просто в ловушке.

Линь Цинъюй внезапно отошла от уха Нин Тао и столкнулась с ним лицом к лицу.

Четыре глаза, без звука.

Нин Тао был еще более нервным, его бутылка бальзама красоты, казалось, температура плавления, первоначально была диафрагма между ним и Лин Цинъю, теперь эта диафрагма быстро тает из-за температуры. Его здравомыслие присутствовало и не хотело, чтобы это продолжалось, но его тело было готово, даже жаждало.

Линь Цинъю, очевидно, чувствовал язык его тела, и только в мгновение ока, она вдруг закрыла глаза и смело принесли ее красные губы вместе.

Десять сантиметров, девять сантиметров, восемь сантиметров...........

ДИНГ!

Двери лифта внезапно открылись, и две сотрудницы уставились в изумлении на обнимашек Лин и Нинг Тао в лифте, а губы Лин были так близко, что встретились с губами Нинг Тао.

Воздух замер на мгновение.

Линь Цинь Юй отпустила Нин Тао и неловко кашляла: "Вы, ребята..........."

Две женщины-клерки, в спешке, в унисон сказали: "Мы ничего не видели".

Линь Цинъю была похожа на кошку, на которую наступили и яростно сказала: "Я спросила, что вы видели? За работу!"

Две служащие-женщины даже не сели в лифт, а развернулись и побежали к входу на лестницу.

Лицо Линь Цинъю покраснело: "Это, иди ко мне в офис и поговори".

Нин Тао также была смущена и кивнула головой, следуя за Лин Цин Ю в свой кабинет.

Линь Цинъю налила стакан воды для Нин Тао, которая, казалось, немного стабилизировала свое настроение и не сделала больше ни характерных, ни смущающих движений.

Нин Тао тоже постепенно расслабился, то, что только что произошло, все равно было неловко, но он также мог понять, у кого не было импульса в то время?

"Это......." сказал Линь Цинруй, заикаясь: "Ты не видел моего брата?"

Она блестяще сместила тему.

Нин Тао мягко покачал головой: "Однажды я ходил в ботанический сад, но не видел твоего брата".

"Тогда ты, наверное, видел Цзян, да?" Линь Цинъю спрашивала.

Нинг Тао сказала: "Увидев это, я узнала немного о твоем брате из ее уст".

"Что она сказала?"

Нин Тао сказал: "Ваш брат сейчас является очень важным членом программы поиска предков, из-за некоторых правил, он не может уйти оттуда на время, и он не может связаться с внешним миром". Затем он добавил: "Я не знаю многого, пока ты это говоришь". Но вы не должны волноваться, ваш брат очень умный человек, он также имеет сильные личные способности, он будет в порядке".

Голос Линь Цинь Юя был маленький: "С тобой рядом, почему вы все боитесь".

Для женщины, чтобы сказать такое мужчине, само собой разумеется, что она думает об этом мужчине, как о ней.

Нин Тао сменил тему: "Кстати, как продвигается ваше сотрудничество с биофармацевтической компанией "Такеда"?

Линь Цинъю на минуту замолчала, прежде чем сказала: "Я вообще не хочу работать с японской компанией, но мой отец очень заинтересован и видит в этом редкую возможность". Несмотря на то, что мы являемся небольшой биотехнологической компанией, между нами и крупными международными компаниями все еще существует большой разрыв, но это не то, что можно составить из чужих инвестиций. Что нам нужно, так это усердно работать над улучшением наших технологий, расширять каналы сбыта, культивировать наше слово и фиксированную клиентскую базу. Но моего отца совсем не волнует мое мнение, сегодня днем он получил официальное письмо о намерении сотрудничать от компании "Такеда", на которое дал письменный ответ и предложил предложение нашей компании другой стороне".

Нин Тао слегка нахмурился: "Разве это не значит, что сотрудничество уже началось"?

"Да, правительство Хилл-Сити дало зеленый свет на упрощение всех формальностей." Линь Цинъюй сказал.

Что Лин Донхай хочет, так это деньги, птичий пистолет для большой возможности развития пушки. Городское правительство думает об экономическом развитии, и о хорошем, что приносит пользу одной стороне, и о большем количестве рабочих мест, но где же в мире хорошее, что падает с неба?

До сих пор сердце Нин Тао не могло понять, так как он знал, что не было никакого исконного поискового проекта в Blueprint Biotechnology, а Линь Цинхуа здесь не было, и с ним нельзя было связаться, почему Такеда и Кроартер до сих пор рисковали сотрудничать с Blueprint Biotechnology, что именно они планировали? Каков план?

Линь Цинъю вздохнул: "Я ничего не могу поделать, Биотехнология "Blueprint" не отвечает".

Нин Тао сказал: "Не волнуйся об этом, просто будь осторожен, чтобы не попасть в ловушки друг друга".

Именно в это время Линь Донхай вошел из дверного проема, держа документ в руке, и вдруг увидел Нин Тао, его лицо вдруг потерял хороший взгляд, "Почему ты здесь снова?".

Нин Тао встал: "Я проезжал мимо и вскользь принес бутылку бальзама для Цин Яо".

При этом глаза Линь Донхая переместились на стол Линь Цинъюя, и он увидел маленькую фарфоровую вазу, которая была помещена на стол. Хотя на маленькой фарфоровой вазе не было написано слово "бальзам", он все же догадался, что это был бальзам внутри вазы. Это был также этот взгляд, углы его рта плавали намек на запретную улыбку, тон речи также изменился, ''О, это так, быстро, пожалуйста, сядьте, быстро, пожалуйста, сядьте''. Цин Юй, как ты развлекаешь гостей, зайди ко мне в офис и возьми мой обычный 88-летний скотч, я хочу выпить с Сяо Нином".

Линь Цинъю с недоумением сказала: "Папа, ты........".

Сердце Нин Тао также находилось в состоянии растерянности, не имея возможности угадать, какое лекарство продавалось в тыкве Лин Донхая.

Линь Донхай призвал: "Цинь Юй, чего ты все еще ждешь, почему бы тебе не пойти побыстрее?"

Только тогда Линь Цинъю сорвался и сказал с радостью: "Хорошо, я сейчас же уйду".

Отцовское отношение к ней изменилось несколько необъяснимым образом, но это всегда было хорошо для нее, и ее настроение было таким, как будто ветер сдул облака и увидел ясное небо, и солнце было ярким.

Линь Донхай изменил свое лицо, как только ушел: "Нин Тао, я не могу разорвать свое лицо на части перед Цинь Юем, теперь позвольте мне ясно дать понять, что вы и наша семья - не та семья. Уходите и перестаньте доставать нашу семью Цин Ю, она дочь моего Линь Донхая, и только мужчина, подходящий нашей семье Лин, имеет право преследовать ее".

Нин Тао необъяснимо засмеялся: "Под тем, что ты достоин человека своей семьи Лин, ты, наверное, имеешь в виду такого человека, как Такеда Юфу, так?"

Линь Донхай холодно посмотрел на Нин Тао: "Хотя ты немного способен, ты слишком высокомерен, чтобы вербовать людей, чтобы ненавидеть, наша семья Цинь Юй не то, на чем можно жениться с небольшими медицинскими навыками и кунг-фу, я не хочу больше с тобой разговаривать, просто иди".

Нин Тао, однако, совсем не сердился, угол его рта все еще носил слабую улыбку: "Когда ты сказал, что хочешь выпить со мной и дать Цин Юй пойти за вином, ты на самом деле хотел разорвать ее на части и взять бутылку бальзама для красоты, не так ли?"

Линь Донхай на мгновение замер, и внезапно сделал шаг со стрелой и бросился к столу Линь Цинъюя.

"Не двигайся!" Нинг Тао сорвался.

Как только Линь Донхай нервничал, его ноги дрожали, и он чуть не упал на землю, и хотя человек не упал на землю, его обувь сбежала и упала на землю в волчьей манере. Тем не менее, в конце концов, он схватил маленькую фарфоровую вазу в руке, но когда он повернулся, чтобы посмотреть на него, он понял, что Нин Тао преследовали за ним вообще, и поймал его только на мгновение.

Линь Донхай в ошеломлении сказал: "Зачем ты все еще стоишь здесь? Если ты не уйдешь, я вызову охрану!"

Нин Тао покачал головой: "Как думаешь, сможешь ли ты напасть на мой секретный рецепт, получив бутылку бальзама для красоты? Так что иди купи компьютер Intel, можешь ли ты даже построить Intel CPU?"

Линь Донхай схватил телефон на столе ленивым жестом, не потрудившись говорить ерунду.

"Грустно иметь такого отца, как ты, Цин Ю." Нин Тао оставил эти слова и покинул офис Лин Цин Ю.

Лин Донхай, однако, не опустил телефон, а позвонил: "Алло... хм, образец бальзама для красоты прибыл... секретный рецепт?

За дверью.

Нинг Тао вздохнул "Тупица".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0143 Обновление дворца Нудемару**

Глава 0143 Обновление дворца Най Мару День сбора арендной платы для клиники Тянь Вай еще не приехал, но дети из приюта "Солнечный свет" рано переехали в свой новый дом.

Новый детский дом "Солнечный свет" имеет двухэтажное, прочное, солидное и красивое учебное здание в стальном каркасе. Спальни чистые и гигиеничные, в каждом номере есть телевизор и кондиционер. Детская площадка вымощена резиновой взлетно-посадочной полосой и различными аттракционами. Такая спецификация уже не является детским домом, а соответствие стандартам частного детского сада - это совсем не проблема.

Самое преувеличенное заключается в том, что в новом детском доме Sunshine также строится футбольное поле, на котором будут играть дети.

Футбол должен начинаться с кукол, и это то, что сказал Ге Мин, поэтому он настоятельно призвал новый детский дом построить футбольное поле. По его словам, приют "Солнечный свет" может сформировать футбольную команду, которую он в будущем будет вести на тренировках и брать с собой на игры, чтобы привлечь внимание общественности, а это не только соберет больше денег на благотворительность, но и поможет большему количеству сирот. Думая о том, сколько осталось денег, Нинг Тао согласился.

Рано утром Ге Мин и Су Я были заняты. Ге Мин был занят готовкой и жаркой. Суя был занят, направляя детей на выступление для горожан деревни Цзянэ, которые пришли посмотреть на церемонию открытия.

Сцена была построена из труб и деревянных досок строительной компании, и была закончена слоем бесполезных баннеров и брезентовых покрытий села Кенгаку.

На сцене Ли Сяоюй исполняла свой лучший танец павлина для жителей деревни под руководством Лу Нан и Ян Лу, который был настолько хорошо продуман, что выглядел как милый маленький павлин.

Это похоже на серьезный поклон, чтобы поблагодарить зрителей после шоу.

"Маленький друг, еще один". Деревенская девушка сказала с улыбкой.

Ли Сяоюй сказал: "Дай мне доллар, дай мне доллар, и я станцую еще один".

Под сценой вспыхнул смех.

За сценой, Су Я с нетерпением ждала звонка, но ее телефон продолжал получать сигнал системы "Пользователь, которому вы звоните - сухожилие".

"Какого черта? Где вы дурачились и выключали свой мобильный телефон в большой день, когда сегодня открывается парк, это возмутительно!" Суя была в депрессии.

В то же время, пещера "Павильон мечей".

Черная и белая аура добра и зла переплетены, один как белый детский дракон, а другой как черный гигантский дракон. Это неизбежная ситуация, так как Чин Чейз присоединился, Нин Дао заработал злые мысли и грехи с беспрецедентной скоростью, но скорость заработка добрых мыслей и заслуг далеко не соответствует его скорости заработка злых мыслей и грехов, добра и зла в добром и злом горшке не сбалансированы вообще, больше зла и меньше добра.

Тем не менее, Нин Тао все же пришлось практиковать "лестницу под ногами" в технике кулака начального уровня. Причина проста, его духовная сила слишком слаба, чтобы поддерживать его в движении "лестницы под ногами", поэтому он должен усердно трудиться, чтобы улучшить свою духовную силу.

Один за другим, черно-белые добро и зло qi летел в рот Нин Тао, тело было печь, очищая добро и зло qi, затем превращая его в духовную энергию, и, наконец, всасывается в грязевых пилюль Дворец, чтобы хранить его. Каждый раз, когда он вдыхал дыхание добра и зла, он развивал чувство гнева, ненависти, очень сильный, желая уничтожить все. С каждым вздохом добра гнев в его сердце успокаивал его, как солнечный свет рассеивал тьму, согревал и утешал его. Однако, после того, как злой Ци в Триподе Добра и Зла намного превзошел доброго Ци, он часто делал несколько вдохов, прежде чем получить один вздох доброго Ци, так что было больше болезненных моментов и меньше комфортных.

Почему небесные посредники добра и зла не практикуют свою духовную энергию только с небесными и земными аурами, а духовную энергию - только с добрыми и злыми аурами?

Ответ - "добро и зло".

Поглощая добро и зло ци и обмениваясь добром и злом, он не только усилил свою особую духовную силу, но и усовершенствовал свои две стороны, добрую и злую. Без этих двух сторон, как он может быть посредником между добром и злом?

Однако, неожиданно культивируя себя в течение этого времени, его злая сторона была явно сильнее, чем хорошая сторона, которая будет захватывать вверх без промедления, и было еще труднее успокоиться.

Все тело и разум Нин Тао были настолько погружены в практику, что он забыл о существовании времени.

Песочные часы времени проходили мало-помалу, но Нинг Тао уже забыл о времени............

Я не знаю, как долго прошло, дворец Нин Тао "Грязевые пилюли" внезапно вздрогнул и мгновенно сжался вовнутрь, почувствовал, как будто дно пруда внезапно затонуло, и появилась бездонная яма, и вся вода в пруду упала сразу.

Что происходит?

Нинг Тао был настолько удивлен и странен в своем сердце, что даже не потрудился открыть глаза и напрямую пробудил свое врожденное духовное сознание и вошел в физический мир в божественном состоянии.

Белое небо, белая земля, черная область появилась как белая земля, сцена была похожа на таяние льда и снега, появилась грязная земля.

Нин Тао сказал мрачно в своем сердце: "Это может быть причиной того, что я поглотил большое количество зла qi, чтобы культивировать мою духовную энергию в течение этого времени, и будет вынужден сделать неожиданную попытку, чтобы заслужить добро Nirvana Merit в следующем месяце, в противном случае я определенно превращусь в откровенного демона".

Он был естественным посредником между добром и злом, и этот статус означал, что добро должно быть абсолютно сбалансировано со злом, и если он даже не мог поддерживать свой баланс, и вдруг встал на путь зла, то он действительно мог стать страшным демоном.

Но ему было бы неправильно идти по пути добра, и он, наверное, оказался бы чисто хорошим человеком, который даже не осмелился бы растоптать муравья до смерти.

Божественное сознание Нинг Тао пролетело через белое поле, через черную зону, и в конце концов оказалось в центре его физического мира. Потом он был ошарашен.

Грязевой дворец исчез, и то, что должно было быть Грязевым дворцом, было ничем иным, как белым полем земли.

Внезапно белоснежная земля вздрогнула, и появились черные и белые точки. Сразу после этого черные точки и белые точки быстро распространились, и сцена была похожа на черную краску и белую краску, пронизывающую лист белой бумаги.

Всего за несколько секунд этот "рендеринг" прекратился, и перед Нин Тао появился новый дворец грязевых пилюль. Он в несколько раз больше, чем раньше, черно-белый воздух задерживается, образуя круглую форму, наполовину черную, наполовину белую, слияние черно-белых границ формы "S".

Сердце Нин Тао потеряло голос врасплох: "Это... это не форма тайцзи? Как мой Дворец Грязевых Пиллов стал таким?"

Никто не мог дать ему ответ.

Форма нынешнего Дворца Грязевой Крови действительно похожа на фигуру Тайцзи, черный - на рыбу Инь, а белый - на рыбу Ян. Просто черная половина была черной, как чернила, очень толстой, а белая часть была белоснежной и тонкой, что, очевидно, было также результатом большого количества порочного Ци, который он впитал и усовершенствовал за это время.

Вдруг глаза Нин Тао переместились в центр дворца грязевых пилюль, по какой-то причине он всегда чувствовал, что что-то вот-вот выйдет из-под этого места, как будто семя вот-вот прорвется сквозь землю.

Мысль Нинг Тао была озадачена: "Что это за штука?"

До сих пор никто не дал ему ответа.

Наблюдение было бесплодным, Нин Тао не мог устоять перед тем, как идти к новому дворцу грязевых пилюль, он думал про себя, это все часть меня, не должно быть никаких проблем, чтобы войти и посмотреть, что скрыто внутри. Однако, как только его нога коснулась края Грязевого Боевого Дворца, Грязевой Боевой Дворец дёрнулся, и его божественное сознание мгновенно вырвалось из телесного мира.

Нин Тао на мгновение протерся, затем подошел к своему столу, взял кисть с держателя ручек, обмакнул ее чернилами и нарисовал на листе белой бумаги узор Тай Цзи.

На каменной стене за столом - картина с изображением истребителя "Ноль" и женщины в красном чонгсаме, смотрящей в небо.

Эта картина была написана Нин Тао немного в это время, и она приблизительно очерчивает сцену, которую он видел в то время. Но его навыки рисования были настолько плохи, что женщина, которая должна была иметь чистое лицо, ожила и сделала яблочное лицо.

Нарисовав рисунок Тай Чи, Нин Тао приклеил его рядом с фигурой красоты самолета.

Нарисуйте что-то важное и поместите это на стену, может быть, это вдохновит на что-то и откроет некоторые неожиданные подсказки. Вот почему он так плохо рисует, что ему приходится рисовать толстой кожей.

Нин Тао стоял перед двумя картинами и восхищался ими некоторое время, затем достал свой мобильный телефон и разбудил ту, которая была выключена. Он посмотрел на время, отображаемое на экране его телефона, и вдруг сильно покричал, вытянув ногу, и побежал к расписанной каменной стене с кровавым замком.

В конце концов, он вспомнил, что сегодня открывается детский дом "Солнечный свет" и собирался перерезать ленточку.

Он открыл кровавый замок на каменной стене и сразу же вернулся в Небесную внешнюю клинику, затем приготовился пойти и открыть кровавый замок, который вел на полпути вверх по горе Павильон мечей.

Но не дожидаясь, пока он откроет чертов замок, телефон вдруг зазвонил с входящим звонком.

Он думал, что открытие телефона так хочет проклясть Су Я, но вытащил телефон, чтобы увидеть, что это Цзян Хао, он хотел пойти в деревню Цзян, открыл дверь в гору: "Цзян Хао, что это? Я собирался..."

Голос Цзян Хао внезапно прозвучал из телефона: "Что-то не так... ты быстро приходишь в Ботанический сад... бах-бах!"

Последний звук был два выстрела, а потом телефон сдох.

Нин Тао последовала за ним и набрала обратный номер, но прослушала системный голос, который подтолкнул его к выключению телефона. В процессе работы он уже прихватил с собой все: маленький сундук с лекарствами, сломанный вентилятор и нож для резки дерева.

Принеся что-нибудь, Нинг Тао подошла к каменной стене и открыла кровавый замок с надписью "Ботанический сад". Дверь удобства открылась, и через две секунды он появился на склоне возле ботанического сада. Этот кровяной замок был снят в последний раз, когда он приходил к Цзян Хао, и было правильным использовать его в этот раз.

Дверь удобства исчезла, а Нин Тао натянул ноги и побежал в сторону задней части холма. В горах нет дороги, здесь зазубренные скалы и шипы, но он как обезьяна, живущая в джунглях, бежит, прыгает, хватается за виноградные лозы и летит по лесу, как будто пешком.

Через некоторое время в линии зрения Нинг Тао появился ботанический сад Blueprint Biotechnology. Ворота были плотно закрыты и не было охраны. Последний раз, когда он был здесь, у ворот стояли двое хорошо вооруженных охранников спецназа, а теперь их не было, что, очевидно, было ненормально.

В ботаническом саду также царила тишина, никого не было видно на прогулках.

Нинг Тао избегал ворот и подкрался к подножию участка забора. Он снова пытался дозвониться до телефона Цзян Хао, но он все равно был выключен. Он отступил, побежал в два шага, сделал прыжок, и, кивнув правой ногой на стену, его тело выстрелило в воздух, перепрыгнув через голову стену и приземлившись на ноги, когда он уже стоял посреди ботанического сада.

Он быстро окунулся в зеленый налет, а затем нырнул через него в лабораторию. Сначала он был осторожен и не очень быстрым, но на некоторое расстояние никого не заметили, а потом просто побежал. После того, как он выпустил свою скорость, его скорость определенно соперничал, что волк бежит дико по лесу.

Через несколько минут "Просящий Небесный Дом" вошел в линию зрения Нинга Тао, его положение на стороне "Просящего Небесного Дома", не видя ситуацию у главного входа. Он притормозил, затем пробудил глаза и нос, чтобы увидеть и понюхать, и осторожно бросился к Просящему Небесному Зданию.

Бах! Бах! Бах.............................

Но, не дожидаясь, пока он обнаружит что-нибудь своим зрением и запахом, густой выстрел в уши. Сразу после этого в его носовую полость с одной стороны затопило всевозможными запахами, их было тысячи, но самыми сильными были запах крови и дыма.

Запах крови и азотистого дыма, уникальный для поля боя.

Сердце Нин Тао разбито, какие-то иностранные спецназовцы опять напали на это место?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0144: Призраки на теле**

Глава 0144 Призрак на теле "Не стреляйте!" Кто-то закричал: "Я Туко, у меня в руках нет пистолета"!

Бах, бах, бах...............................

Пистолет выстрелил, и человек, который утверждал, что это Туко, больше не издавал звука.

У главного входа несколько охранников спецназа выглядели холодными и заблокировали дверь. В дуле одного из штурмовых винтовок одного из спецназовцев все еще курился азот, и было очевидно, что он стрелял в товарищей, но в его глазах не было ни капли вины, ничего, кроме апатии.

За пальмой Нинг Тао протыкал голову, когда был свидетелем всей стрельбы. В его видении было хорошо видно предшествующее поле нескольких охранников спецназа, блокировавших двери лаборатории. Именно этот "взгляд" и напугал его: у охранников спецназа было очень слабое погодное поле, а еще их путала зеленая и туманная демоническая аура!

Первой реакцией Нинга Тао было то, что те немногие спецназовцы превратились в демонов, но при более внимательном осмотре он понял, что все было не так. Демонические ци на тех немногих специальных солдат не было порождено сами по себе, но кто-то вторгся в их тела каким-то образом, и что демонические ци влияет на их мозг.

Истории о том, что призраки одержимы с древних времен, но это история, и настоящий "одержимый призрак" находится прямо перед вами!

Ворота были заблокированы, и несколько тяжело вооруженных охранников спецназа стояли там, а Нин Тао не осмелился пройти через них. В то время как его небьющийся вентилятор мог отклонять пули, это тоже было перед лицом одного противника и вблизи, несколько штурмовых винтовок подметались вместе, и если он не мог обмануть вентилятор до скорости пятой передачи электрическим вентилятором, то он попадал в него через сито.

Нинг Тао убрал свой взгляд и порезал стену.

Задняя дверь также была заблокирована несколькими тяжело вооруженных охранников спецназа, которые были в том же состоянии, что и те, у главной двери, с демоном qi вторжение в их головах, а также они понятия не имели, что они делают.

Бах, бах, бах...............................

Внутри лаборатории был внезапный звук плотного обстрела, и звук криков людей.

Нинг Тао был взволнован в своем сердце, когда он переместился под углом, схватился за дренажную трубу и забрался на крышу здания Asking Sky Building.

На крыше специальный солдат-охранник, который лежал у стены дочери, вдруг сместил глаза, затем повернул дуло своего пистолета и нажал на курок Нин Тао, который только что забрался на крышу.

Бах, бах, бах!

Нин Тао открыл небьющийся вентилятор в тот момент, когда регулировал дуло, зафиксировал направление дула, и в этот момент на вентиляторе было выпущено три пули с надписью "небьющийся".

Динь, динь, динь!

Три пули упали на бетонный пол, но ни одна из них не была деформирована, небьющийся вентилятор имеет необъяснимую прочность, четыре два фунта.

Но Нин Тао не решился пристегнуть себя, и после трех пуль взял в руки летучий прыжок и нырнул за кондиционер. Он только что спрятал его, когда пуля попала в землю, которую он только что оставил без присмотра. На некотором расстоянии друг от друга, он не посмел бы спровоцировать безрассудного спецагента, и Бог знает, как и где он будет стрелять следующим выстрелом!

Бах, бах, бах...............................

Пуля попала в кондиционер, который перевернулся, а корпус быстро деформировался и разбился.

Нин Тао на мгновение присел за кондиционер, не осмеливаясь двигаться, но мысленно подсчитывая количество выстрелов, произведенных другой стороной в тишине.

Щелкни, щёлкни!

Штурмовая винтовка охранника спецназа внезапно издала звук удара, и у его штурмовой винтовки закончились патроны.

Сейчас же!

Нин Тао внезапно выскочил из-за кондиционера, его ноги были на несколько метров в одной ступеньке, казалось, что под его ногами быстро бегущий лифт, пролетающий сквозь пустоту!

Под ногами лестница!

Он тренировался более десяти дней без половины шансов на успех, и он сделал это! Была еще одна очень важная причина, а именно то, что его Mudblood Palace был обновлен до версии 2.0!

Почти в тридцати метрах от него, три секунды спустя, Нин Тао был брошен сзади, а мачете в руке был поднят и порезан головой охранника спецназа.

Солдат-спецназовец был свидетелем невероятной скорости бега, но он не показал ни малейшего удивления, и даже когда увидел, что Нин Тао размахивает мачете у его головы, он тоже не показал ни малейшего страха и нервозности, но все же хорошенько посмотрел и вышел из вооруженного пояса, чтобы вытащить магазин, готовый отдать свой журнал для замены автомата.

Бряк!

Мачете Нин Тао изрублено во главе охранника спецназа, но он использовал не дуло лезвия, а его заднюю часть.

Голова охранника спецназа сломалась, и он потерял сознание, не поменяв магазин штурмовой винтовки до тех пор, пока не упал хромым на землю.

Охранник спецназа только что выстрелил в него из штурмовой винтовки, чтобы убить его, но у него не было намерения убивать его с самого начала, потому что он знал, что он просто "одержим".

После фиксации специального солдатского охранника, который контролировал контроль высоты, Нинг Тао быстро переместился к окну крыши. Это было "ротовое" скошенное окно с правым кронштейном из нержавеющей стали и закаленным стеклом, настолько прочным, что молоток не мог его разбить.

Расположение напротив светового люка было точно таким же, как и большая экспериментальная зона лаборатории, и Нинг Тао с первого взгляда мог видеть, что происходит в лаборатории.

Пули пролетели вокруг лаборатории, лабораторное и офисное оборудование было разбито, и мусор разлетелся в хаотичной манере. Воюющие стороны - это не какие-то внегосударственные спецподразделения, охраняющие здесь спецназ, а их собственные люди, сражающиеся со своими людьми!

Знакомая фигура внезапно вошла в поле зрения Нин Тао, ее короткая голова с волосами, используя металлический лабораторный стол в качестве обложки, лежа на земле и время от времени зондируя штурмовую винтовку в руке, чтобы стрелять. Рядом с ней были разбросаны клочки мобильных телефонов.

Это ее мобильник.

Напротив, большая группа охранников спецназа шаг за шагом приближала несколько металлических лабораторных столов.

Вдруг кто-то закричал: "Граната! Берегись!"

Граната пролетела в воздухе и упала на боковую сторону позиции Цзян Хао рядом с его бункером.

Цзян Хао перевернулся и воспользовался инерцией своего тела, чтобы нырнуть под другую таблицу экспериментов с металлом.

Бряк!

Гранаты взорвались, осколки выстрелили во все стороны, и все здание вздрогнуло.

Хотя взрыв не убил Цзян Хао, ее тело было поражено осколками и пропитано кровью. Ударная волна взрыва также отправила ее и нескольких охранников спецназа вокруг нее в ошеломленное состояние, потеряв свою боевую мощь.

Одержимые призраком" спецназовцы продолжали толкать горизонтальный металлический стол в сторону позиции Цзян Хао и продвигались вперед!

"Ребята, вы с ума сошли? Мы товарищи по оружию!" Охранник спецназа из лагеря Цзян Хао закричал, а потом опять позвонил Цзян Хао: "Команда Цзян?". Команда Цзян?"

Цзян Хао энергично качала головой, но так и не смогла выбраться из головокружительного состояния.

Нин Тао был как всегда встревожен, но чем критичнее был Цинь Цю, тем спокойнее он становился. В этот момент, если бы он разбил окно и упал, то единственное, что он смог бы сделать - это прицелиться, и в одну секунду он бы выстрелил через сито!

Ему пришлось подождать, чтобы сделать ему сюрприз!

В лаборатории "призрачные" спецназовцы быстро переместились в положение светового люка.

Бах, бах, бах...............................

Пуля вылетела из штурмовых винтовок, огонь был подавлен.

Специальный солдат-охранник вдруг встал и повернулся бежать к офису Линь Цинхуа в конце лаборатории, но, не дожидаясь, пока он сделает третий шаг, пуля попала ему в спину и подняла его на землю.

Нин Тао внезапно взялся за мачете и врезался в закаленное стекло светового люка!

Ничего себе!

Метод рубки древесины мог даже прорезать броню танка, не говоря уже о закаленном стекле. Этот нож раскололся, закаленное стекло разбилось, стекло разбилось и упало.

Силуэт внезапно упал с неба и приземлился за группой охранников спецназа, которые протолкнулись мимо позиции Цзян Хао.

Когда я увидел его в первый раз, я не ждал возвращения тех, кто был "одержим" спецназом, Нин Тао уже нарезал дровяной нож на голове охранника спецназа.

Он все еще использует заднюю часть ножа.

При глухом ударе специальный солдат мгновенно упал в обморок, и его тело упало на землю, как будто его оттолкнули от костей.

Мачете в руке Нин Тао уже расколол двух "одержимых призраков" на голову спецназа.

Призрак одержимый" солдат спецназа реагировал медленнее, чем нормальные люди, и думал иначе, чем нормальные люди, солдат спецназа на крыше является примером, ясно видел мачете, глядя на его голову, он даже не уклонился, но и позаботился о себе, чтобы изменить журнал. Нин Тао упал с неба, за ними большинство "одержимых призраком" спецназовцев даже не вернулись назад, все еще вооруженные пушками на позицию Цзян Хао, подавление огня.

Были также те, кто заметил Нинга Тао и повернул на него свое оружие, но было уже слишком поздно.

Ух ты!

Мачете проследил траекторию прожектора в воздухе, а глава "одержимого призраками" спецназа, который только что повернул дуло своего пистолета, сломался и упал на землю.

Нин Тао толкнул небьющийся вентилятор вперед и заблокировал выстрел "призрака, одержимого" охранником спецназа.

Бах!

Призрачный" спецназ действительно выстрелил, но пуля была заряжена на вентилятор небьющегося вентилятора, и боеголовка была заблокирована назад. Вторая пуля пришла сразу после нее и взорвалась!

Еще одним ударом правой руки Нин Тао порезал ему голову, а в следующую секунду на земле лежал еще один человек.

К этому времени Цзян Хао уже вышла из своего ошеломленного состояния, и когда она увидела эту сцену, одна из ее челюстей упала на землю в шоке. Человек, которого она любила в своем сердце, с откидным вентилятором и вертолетом, упал с неба и просто и прямо зверски убил в группу тяжело вооруженных и бессознательных спецназовцев!

Однако в мгновение ока Нин Тао перерезал несколько "призраков, одержимых" спецназовцами.

Цзян Хао внезапно пришла в себя, и она ворчала: "Ударь их по столу!"

Бах, бах, бах!

Охранники спецназа во главе с Цзян Хао, не сумевшие поднять голову под огнем, воспользовались случаем и толчками вытащили свое оружие из-за бункера, стреляя по экспериментальному столу, который толкал другой стороной.

Пули пролетели, фрагменты пролетели, лабораторный стол из нержавеющей стали был избит глухим звуком, и в мгновение ока стол был не в форме.

Тех, кто был "призраком, одержимым" охранниками спецназа, сразу же стимулировали и отстреливали в ответ, просто не волнует Нинг Тао за ними.

Давление Нин Тао упало, и мачете взмахнуло как бы для того, чтобы порезать сахарный тростник, стуча по одному "призраку, одержимому" спецназовцами, на землю.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0145: Сложная ситуация, новые заклинания!**

Глава 0145: Сложная ситуация, новые заклинания! Срубленный мачете, последний из "одержимых призраком" солдат спецназа упал на землю на спине, и на его голове мгновенно появился большой зеленый мешок. Штурмовая винтовка в его руке отвалилась и разбилась о землю толчком, глухим ударом, и пуля попала в животик теленка Нинг Тао.

Жгучая боль прошла сквозь каждый нерв, и кровь, вытекающая из раны, мгновенно намочила его брюшные ноги. Он дрожал и чуть не упал на землю.

Он выжил в самой напряженной и страшной битве, когда-либо сражавшийся, только чтобы стать жертвой несчастного случая.

Это поле боя, нет непобедимого существования, и никто не может контролировать все, даже такой Доктор Культивации, как он, шальная пуля, летящая в него, может взорвать его голову и умереть.

Цзян Хао нервно сказал: "Ты в порядке?"

Не дожидаясь ответа Нинг Тао, она прихрамывала к нему. Но ее ноги и ягодицы были поражены шрапнелью от кольца на руке, и этот безрассудный бег внезапно повлек за собой ее раны, и она упала на землю с криком боли.

"Не двигайся!" Нинг Тао также прихрамывал к Цзян Хао.

Несколько охранников спецназа внезапно встали из-за разных бункеров, их оружие было направлено в унисон на Нинг Тао.

Охранник спецназа закричал: "Стой! Не двигаться! Опусти нож!"

Ступени Нин Тао на мгновение замерли, и он медленно наклонился вниз и положил мачете на землю.

Голос Цзян Хао был слабым и злым: "Вы, ребята, опустите оружие, он мой мужчина... опустите оружие!"

За словом "мужчина", похоже, следовало слово "друг". Она торопилась и сказала это без сознания, хотя это было всего лишь "мужское" слово, но в глубине души она, очевидно, уже считала Нинг Тао своим парнем.

Несколько охранников спецназа с оружием, направленным на Нин Тао последовали, чтобы положить пистолет в руки, они на самом деле не знают, что Нин Тао является "одним из своих", просто длительные тренировки под инстинктивную реакцию, увидел Нин Тао держал нож, чтобы позволить ему положить нож.

Нин Тао прихрамывал к Цзян Хао, открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил несколько Небесных Игл, чтобы остановить кровотечение, одновременно сказав: "Иди и свяжи своих товарищей, а то они все равно нападут на тебя, когда проснутся".

Никто не двигался.

Цзян Хао нахмурился: "Почему бы вам, ребята, не пойти быстрее!"

"Да!" Пара охранников спецназа были в движении.

Нинг Тао спросил: "Что случилось?"

Цзян Хао покачал головой: "Не знаю, они вдруг сошли с ума и напали на нас".

"Где Лян Кеминг?" Нинг Тао снова спросил.

"Я его не видел".

В сердце Нин Тао внезапно возникло зловещее чувство: "Где Лин Цинхуа?".

"Я заставил его спрятаться в его кабинете, и он все еще должен быть в его кабинете." Цзян Хао сказал.

"Ты лежишь здесь и не двигаешься, пока я иду к нему в офис." Нин Тао сказал, что когда он встал и пошел к офису Лин Цинхуа. Пуля все еще была в его теленка, тянуть за рану с каждым шагом, делая его рот щелью от боли. Однако его особая духовная сила постоянно залечивала раны, и если бы не тот факт, что боеголовка не была снята, он боялся, что не почувствует боли.

Дверь в кабинет Лин Цинхуа была плотно закрыта.

Нин Тао протянул руку помощи и дважды постучал в дверь, громко сказав: "Цин Хуа, это я, Нин Тао, это безопасно".

Никто в офисе не ответил.

Нин Тао нахмурился и пробудил сопливое состояние носа, тысячи ароматов в мгновение ока бросились ему в ноздри. Секундой позже он внезапно бросился в сторону.

Бряк!

В офисе раздался громкий стук, и дверь из сплава мгновенно оторвалась от дверной коробки, и врезалась в тело Нин Тао, который не до конца избежал этого, и он вылетел на некоторое расстояние вместе и врезался в землю.

Пламя и густой дым вырвались из офиса, как горный поток!

Столы, стулья, компьютеры и экспериментальное оборудование в офисе мгновенно развалились на части, сгорели и плавились, а самая внутренняя стена была опрокинута!

Несколько охранников спецназа, которые похищали людей, были сбиты с ног, один за другим качали головой, но не могли выйти из своего оцепеневшего состояния.

"Атао!" Цзян Хао издал крик, но с травмами на теле, он перевернулся и поднялся, спотыкаясь в сторону Нин Тао.

Нинг Тао был прижат к двери сплава, одной ногой и одной рукой.

"Атао, Атао... не пугай меня!" Цзян Хао заплакал и протянул руку, чтобы поднять металлическую дверь, которая была деформирована в результате взрыва.

Вдруг рука, прижатая к металлической двери, приподнялась, защелкнула край металлической двери, и при движении вверх из-под двери было видно лицо Нин Тао. У него шла кровь из носа, а кожа во рту была слегка опухшей и волчьей.

"Чёрт!" Нинг Тао ругал: "Больно........."

Если не практикуется в младших Кулак Культивирования Входа метод в случайном, имеют духовную энергию подушки безопасности для защиты тела, другими словами, любой человек здесь, даже если не взорван у двери также разбился насмерть, но он просто немного кровь из носа, чувствовать боль только.

Цзян Хао взволнованно прикрыл рот и засмеялся, но по углам его глаз все еще оставались слезы.

Рука Нинг Тао несла в себе силу, чтобы поднять деформированную металлическую дверь с его тела.

Цзян Хао протянул руку и вытащил Нин Тао вверх, и оба мужских глаза двинулись в сторону офиса Линь Цинхуа.

Офис горел медвежьим огнем, и входа не было. Если бы Линь Цинь Хуа все еще был внутри, то я боюсь, что в этот момент он превратился бы в костную муку.

Несколько охранников спецназа также были освобождены, одни принесли огнетушители, чтобы потушить пожар, другие продолжили свою прежнюю работу и продолжали связывать своих товарищей, которые были "призраками".

Нин Тао также присоединился к тушению пожара, и Цзян Хао собирался приехать, но он остановил ее и дал ей отдохнуть. Но эта ситуация, очевидно, не позволила ей отдохнуть, и она взяла штурмовую винтовку, чтобы провести бдение.

Пожар в офисе был быстро потушен, и все было взорвано и запутано. Нин Тао искал везде, где мог найти Линь Цинхуа, или его труп и скелет, и ни одного фрагмента не осталось.

Цзян Хао прихрамывал в офисе и подметал глаза: "Линь Цинхуа он.........."

Нинг Тао сказал: "Его даже не было в этом офисе, когда произошел взрыв".

Цзян Хао вдруг понял кое-что: "Вы, ребята, обыщите всю лабораторию для меня сразу, ни один угол не должен быть пощажен, и вы должны найти Лян Кеминга для меня!"

"Да!" Несколько охранников спецназа разбросались по округе и покрыли коврами лабораторию.

Нин Тао дернулся носом, он уже чувствовал запах Лин Цинхуа и Лян Кеминга, но не в центре этого офиса, а за пределами взорванной стены. Его глаза также сместились в сторону противоположной дыры в стене, которая представляла собой густой лес гор.

"Атао, позаботься о своей ране". Цзян Хао подтолкнула, она понятия не имела, что Нин Тао нашел.

Божественное выражение Нинга Тао было мрачным, как он сказал: "Скажите своим людям прекратить поиски и привести этих связанных воинов в безопасное место". У ворот и черного хода все еще есть неконтролируемые воины, и это еще не конец".

"Ты имеешь в виду... Лян Кеминг не в этой лаборатории?" Цзян Хуо выглядел удивлённым.

Нин Тао сказал: "Те, кто вышел из-под контроля, связаны с ним, давайте пока не будем об этом говорить, просто делайте, что я говорю".

Цзян Хао тоже не удосужился подумать об этом, и тогда Ян Шэн сказал: "Все вы, возвращайтесь и отведите этих людей в сокровищницу, чтобы их строго охраняли".

Несколько специальных солдат выполнили приказ Цзян Хао.

Нин Тао подошел к обрушившейся стене, и аромат Лин Цинхуа и Лян Кеминга стал еще сильнее, простираясь до самого горного леса. Его глаза сдвинулись с места и он увидел несколько капель крови. Его нос дёргался, и это была кровь, которую пролил Линь Цинь Хуа.

Гипотеза пузырилась в голове Нин Тао, ''Лян Кеминг стал новым демоном, как Лин Цинхуа из-за его исследований по Исканию Предков Дана, а затем взял под контроль часть охранников спецназа, чтобы убить Цзян Хао и тех, кто вокруг нее, битва вспыхнула, и Лян Кеминг воспользовался возможностью, чтобы ограбить Лин Цинхуа? Но зачем ему это делать? Кроме того, он новый демон, откуда у него способность "Одержимость призраками" против стольких спецназовцев?"

Цзян Хао подошел к Нин Тао, посмотрел на направление, в котором он смотрел, на мгновение подумал и снял рот: "Лян Кеминг сбежал оттуда?".

Нин Тао слабо кивнул: "Да, и Линь Цинхуа, я думаю, это Лян Кеминг ограбил Линь Цинхуа".

Цзян Хао врасплох сказал: "Зачем ему это делать?"

Нинг Тао сказал: "Я не знаю, это просто моя догадка, и я тоже не могу быть в этом уверен".

Он хотел отследить его, но травма ноги стала самым большим препятствием, даже если бы он мог зацепиться за Линь Цинхуа и запах Лян Кеминга до конца, это определенно было бы невозможно наверстать упущенное.

Цзян Хао сказал: "Тебе не нужны Лян Кеминг и Лин Цин Хуа, сначала разберись со своими ранами, я позову подкрепление, чтобы блокировать эту горную местность, они не смогут уйти".

Как раз в это время внезапно переехал охранник спецназа, напряженный: "Доложите! Цзян, команда Цзян, мы нашли странную, странную вещь в сокровищнице, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, иди и посмотри!"

"Пойду проверю!" Цзян Хао прихрамывал.

Нинг Тао подошёл и подержал её: "Я пойду с тобой посмотреть".

Во главе со специальным солдатским охранником Нин Тао и Цзян Хао подошли к дверям казначейства лаборатории. Дверь была открыта, и взгляд на внутреннюю часть сокровищницы. На вершине кучи коробок с экспериментальными припасами лежал хрустальный шар с голубой жидкостью, стекающей по центру, давая намек на голубой. Поверхность хрустального шара усыпанна рядом электронных компонентов, деликатными и странными печатными платами, отдельными процессорами и конденсаторами и т.д., которые выглядят очень жутко.

Глаза Цзян Хао были наполнены сюрпризом и замешательством: "Это... что это за штука?"

Нинг Тао внезапно заревел: "Отвалите все, не подходите!"

"Атао, ты?" Реакция Цзян Хао была на пол-оборота медленнее.

Нин Тао оттолкнул Цзян Хао и двумя прыжками бросился в сокровищницу, затем закрыл дверь и запер ее задом наперед.

Звук разбития двери доносился снаружи, вместе с голосом Цзян Хао, "А Тао, что ты делаешь?". Выходите! Ты не эксперт по обезвреживанию бомб!"

Очевидно, она взяла хрустальный шар как бомбу.

Но Нинг Тао не думал, что это бомба, он думал - это новый тип заклинания!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0146: Молоток**

Глава 0146 Hammer Предполагая, что Лян Кеминг превратился в нового демона, но Нин Тао заключил, что он не может контролировать так много спецназа охранников, он не мог понять вопрос, он мог повернуть глаза, и ответ появился перед ним, что это был странный хрустальный шар.

Голубая жидкость в кристаллическом шаре была демонической силой, и эти электронные компоненты преобразовывали его в специфическую энергию и контролировали мозг определенной группы людей, образуя "новый тип волшебного оружия". Это было суждение Нинг Тао, но как именно оно работало, было неизвестно.

Как только дверь склада закрылась, жуткое энергетическое поле, высвобождаемое хрустальным шаром, казалось, было заперто на цели Нин Тао, и прилив в целом подскочил навстречу ему. В тот момент ощущение Нин Тао было похоже на долото, вырезающее его мозг, но это было всего лишь ощущение, так как его духовное энергетическое поле активировалось, энергетическое поле хрустального шара не только не влияло на его мозг, но даже ощущение боли исчезло.

Природный посредник между добром и злом, владелец клиники за пределами неба, врач-культуролог с особой духовной силой, было бы странно, если бы даже этому нарушению нельзя было сопротивляться.

Нинг Тао подошел к хрустальному шару и протянул руку, чтобы схватить его. Для него демоническая энергия не была столь сильна, как у злого ци в Добром и Злом Триподе, и даже злой ци в Добром и Злом Триподе был просто воздухом для его сосания.

Однако, не дожидаясь, пока рука Нин Тао схватит хрустальный шар, в хрустальном шаре вдруг появился видеоэкран. Его рука сжалась в обратном направлении, пристально глядя на внезапно появившиеся видеозаписи.

Это была потайная комната, с одной каменной стеной, очень старая каменная стена, и у этих каменных плиток были очень явные признаки выветривания. На видео больше ничего нет, кроме этой древней каменной стены.

Ум Нин Тао было интересно, что происходит, когда человек вошел в картину, черный халат, широкий капюшон, его лицо не было видно вообще, только по чертам его фигуры он мог сказать, что он мужчина. Более того, он был чрезвычайно мощным, с высотой не менее двух метров сорок пять, и хотя он был одет в широкий черный халат, его мышцы все еще поддерживали черную ткань, давая взрывной визуальный эффект.

Другая сторона ничего не сказала, но Нин Тао вспомнил о том, что упоминал Ван Яоян, Николас Конти. Ван Яо Янг сказал, что Николас Конти был чрезвычайно величественным, как гигантское существо, и человек, который появился в хрустальном шаре в этот момент, подходит под этот профиль!

Подобно тому, как сердце Нин Тао был поражен, и его ум был открыт, чтобы угадать личность другой стороны, человек в хрустальном шаре вдруг заговорил, используя очень стандартные китайские.

"Нинг Тао". Мужественный голос гиганта имеет низкую, неописуемую магию.

Хрустальный шар не имел громкоговорителя, но голос другой стороны звучал очень отчетливо.

"Доктор Нинг, я действительно не ожидал, что мы встретимся таким образом." Гигантский среднестатистический человек снова заговорил.

Нинг Тао поднял голос и сказал: "Ты ведь Николас Конти, верно?"

Среднестатистический гигант не сказал "да" или "нет", и его отношение, похоже, было одним из дефолтов.

"Ты все это организовал, Лян Кеминг стал твоим человеком, верно?" Нинг Тао снова сказал.

Нин Тао продолжил: "Что ты сделал с Лин Цин Хуа? Отпустите его, он невиновен, и он для вас незначительный второстепенный персонаж. Твоя цель - я, не стесняйся меня торопить".

Гигант открыл свой рот: "Сначала я не принимал тебя как должное, но ты удивил меня своим выступлением. Ты первый человек, от которого я отвернулся за все эти годы, поздравляю, ты заслужил право быть моим врагом".

Это дыхание, это высокомерие!

Нин Тао холодно посмеялся: "Квалифицирован, чтобы быть твоим врагом"? О, то, что ты сделал здесь, и то, что ты сделал с моим другом, у меня есть все для тебя здесь. У меня есть бухгалтерская книга, и я должен поздравить вас, вы уже на книгах. Тот, кто будет зачислен мною на счетные книги, будет искуплен".

"Нет ничего, чего бы я не хотел, что я не мог бы получить. Нет ничего, чего бы я не хотел достичь, что не могло бы сработать." Человек гигантского размера сделал паузу, его голос заледенел: "И нет никого, кого бы я хотел убить, кто мог бы жить".

Кристаллический шар внезапно издал "жужжащий" звук, и способность демонической силы распространилась по направлению к Нин Тао, как пульсация. Это покалывающее ощущение, исчезнувшее из головы зубила, снова появилось, в несколько раз сильнее, чем сейчас!

"Я вижу, у тебя болит нога, почему бы тебе не прилечь и не отдохнуть." Голос гиганта, на этот раз совершенно отличный от того, что был только что, казался нежным и магнитным, но не совсем реальным, как будто это был голос, услышанный во сне.

Голова Нинга Тао начала тонуть, веки у него стали тяжелее и тяжелее, а желание лечь и поспать усилилось.

Бах, бах, бах...............................

Внезапный звук выстрелов доносился снаружи кладовой.

"Команда Цзян!" Голос охранника спецназа, встревоженный: "Они спешат!"

Ничего себе!

Там был звук сломанной посуды.

"Найдите укрытие! Охраняйте это место!" Голос Цзян Хао.

Эти голоса Нинг Тао слышал, но у него не было половины реакции.

"Атао! Выходите!" Цзян Хао хлопнул прикладом пистолета о дверную панель, издавая ударный звук.

Нинг Тао до сих пор ни на что не отреагировал.

Внутри хрустального шара, гигантский человек в общем хихикает: "Технология - это чудесная вещь, не правда ли? Ты настолько отсталый на Востоке, что не можешь играть с нами в обычном мире, а в этом мире ты можешь быть только тем, кто отсталый и побежденный. Однако, чтобы иметь возможность умереть под моим новым стилем заклинания "маг", вы бы считались умершим достойной смертью".

Внезапно Нин Тао открыл рот и сказал: "Ты сказал достаточно?"

В хрустальном шаре голова мужчины-гиганта слегка приподнята, открывая чистую, твердую челюсть. Это была удивленная физическая реакция.

Нин Тао прихрамывал к углу стены, и когда он повернулся назад, у него в руке был лишний молоток, он посмотрел на гиганта в хрустальном шаре и хладнокровно засмеялся: "Ты должен прийти лично, если хочешь моей жизни, этот маленький трюк бесполезен". Думаешь, твои новомодные заклинания потрясающие? Тогда я покажу тебе, могущественен ли мой молоток, или твое волшебное оружие".

Звук упал, и Нин Тао ударил молотком и разбил его о хрустальный шар.

Бряк!

Коробка под хрустальным шаром разбилась ударом, но хрустальный шар остался нетронутым, хотя электронный компонент был разбит молотком. Она стала нестабильной, колыхающиеся волны демонических силовых способностей когда-то были сильными, а когда-то слабыми.

Руки Нин Тао были полны духовной энергии, и молоток в его руке был наполнен черным и белым энергетическим туманом, и в этот момент он вырвался и разбил его.

Бряк!

С этим молотком новые заклинания Волшебника развалились на части, и бугорчатые кристаллы были разбросаны повсюду. Пришел пасмурный ветер и перевернул волосы Нин Тао, а его одежда яростно танцевала. Это была демоническая энергия, накопленная в хрустальном шаре, и с этим выпуском она полностью исчезла.

Бряк!

Дверь склада была открыта, и Цзян Хао бросился в хранилище, но сцена перед ней ошеломила ее.

В ее поле зрения, Нин Тао был все еще в положении держать молоток, который разбил хрустальный шар, рассеивая куски кристалла вокруг своего тела. Это то, что ошеломило ее, она всегда думала, что это бомба, но не ожидала, что Нинг Тао обезвредит ее кувалдой!

Еще более странно, что стрельба прекратилась.

"Что случилось?"

"Эй! Брат, не направляй на меня пистолет, берегись огня!"

"Меня подстрелили, как меня подстрелили?"

Снаружи был громкий шум.

Из этих голосов было несложно подтвердить, что в одном можно быть уверенным, а именно в том, что контролируемая охрана спецназа вернулась в нормальное русло. Причина, по которой они контролируются, связана с этим новым типом заклинания, "Волшебником".

С ударом молотка в руке Нин Тао упал на землю, и его тело дрожало на мгновение, прежде чем он упал на землю.

"Атао!" Цзян Хао бросился и обернул руки вокруг талии Нин Тао. Но она также была ранена, и повреждения были на ее заднице и бедрах, которые вообще не могли поддерживать Нинг Тао, в результате чего она и Нинг Тао упали на землю.

Этот молот только что, Нинг Тао не жалел усилий и отреагировал немного тщетно. В следующую секунду они с Цзян Хао упали на землю, он успокоился и сказал: "Я в порядке, мне нужно в медицинский кабинет, я должен позаботиться о ранах, а потом я позабочусь о твоих и о воинах".

"Я пойду с тобой, я помогу тебе". Цзян Хао сказал.

Нинг Тао сказал: "Ты все еще помогаешь мне, когда ты такой же?"

В углу рта Цзян Хао появился намек на улыбку: "Я знаю твои правила, я должен охранять за тобой дверь".

Нин Тао тоже улыбнулся.

Эти двое мужчин помогали друг другу выйти из депо, а снаружи стояла группа охранников спецназа, все из которых опустили оружие. Некоторые спрашивают, что случилось, некоторые лежат на полу, расслабляясь, другие ошарашены, и формируют картину последствий.

Нин Тао вошел в лазарет, и вместо того, чтобы следовать за ним в, Цзян Хао закрыл дверь комнаты для него и охранял дверь, чтобы держать людей подальше. Охранник спецназа достал ей стул, усадил и допросил.

"Команда Цзян, эти сумасшедшие товарищи, кажется, в порядке, как с этим справиться?"

Цзян Хао на самом деле также беспокоилась об этом, она на мгновение подумала, прежде чем сказать: "Неповрежденные начеку, раненые ждут лечения". Моя сторона обострит то, что здесь происходит и как с этим справляются, это дело на потом".

Охранник спецназа сказал "да" и ушел.

В лазарете Нин Тао использовал пинцет, чтобы зажать боеголовку, встроенную в теленка, а затем вытащил ее из теленка одним плавным перетягиванием. У него была сильная боль, и он не мог не вздохнуть. Особые экстрасенсорные силы, собранные в направлении раны, исцелили его раны. В мгновение ока боль исчезла, и рана перестала кровоточить.

Хотя в этом нет необходимости, но Нин Тао все же использовал марлю, чтобы просто перевязать рану, он не хочет впоследствии лечить Цзян Хао, Цзян Хао видел, что его огнестрельное ранение уже зажило до семидесяти процентов. Кроме того, если бы она спросила его, что случилось, объяснение ей было бы головной болью.

Дверь в комнату открылась, и Нин Тао подошел к Цзян Хао и помог ей подняться со стула, сказав: "Пойдем со мной, я обработаю раны на твоем теле".

Цзян Хао покорно кивнула, она была нежной в этот момент.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0147 Москиты - это мясо, даже если они маленькие.**

0147 Глава 0147 Несмотря на то, что комар маленький, это тоже мясо. В лазарете есть небольшая кровать на колесиках для осмотра тела, и Нин Тао позволил Цзян Хао лечь на кровать. Цзян Хао мог только лежать на спине, а также, как ее задница была поражена шрапнелью от гранаты, кровь смачивает ее штаны и делает оригинальный камуфляж темно-красным.

Нинг Тао использовала ножницы, чтобы аккуратно прорезать брюки снизу вверх, вплоть до пояса. Длинные белые ноги, пропитанные кровью, белые и нежные, сдувшиеся до костей, ярко-красные и шокирующие для глаз.

Нин Тао впервые ввел немного особой духовной энергии в Цзян Хао, регулируя ее тело в очень хорошем состоянии.

Цзян Хао не могла чувствовать боль, и ее дух, который все еще был уставшим только сейчас, стал активным, когда она оглянулась на Нин Тао и с любопытством сказала: "Как странно, почему я больше не могу чувствовать боль"?

Нин Тао вдруг подумала, схватила своего теленка и мягко натерла его, сказав: "Конечно, это я использую свою внутреннюю силу, чтобы помочь тебе исцелиться". Вы видели фильмы о боевых искусствах, там все воины используют свою внутреннюю силу, чтобы исцелить раненых".

Углы рта Цзян Хао слегка поднялись: "Это как Ян Цзо и Маленькая Драконья?".

Нин Тао на мгновение замерз и не подхватил разговор. Он схватил кусок шрапнели пинцетом, затем осторожно вытащил его из раны и бросил в тарелку.

"Хмм!" На этот раз Цзян Хао почувствовал боль, и из его рта вышел смутный стон.

Так как Нин Тао ощипывала всю дорогу, каждый осколок, который она ощипывала, быстро помогал ее ране остановить кровотечение и заживлять с особой духовной силой. Такая операция была просто тривиальна для него, врача-культивиста, чтобы не иметь никаких сложностей вообще. Но в конце концов проблема возникла, и он быстро разобрался с последними ее ранами. Она была на бедре, по диагонали вложена в ее плоть и кровь, массивные и с колючками, которые не могли быть удалены с помощью пинцета. Он пытался тянуть дважды безуспешно, но боль была настолько сильна, что она не могла перестать хрюкать от боли.

Единственный способ сделать это - вырезать там ткань, вскрыть часть раны и вытащить ее снова. Но в таком случае, разве это не было бы...........

Нинг Тао засомневался, немного растерялся и сказал: "Как насчет того, чтобы я сначала остановил кровотечение для тебя, а потом поехал в больницу, чтобы разобраться с этим?".

Цзян Хао оглянулся на Нин Тао со странным выражением: "Ты врач, зачем мне ехать в больницу, чтобы разобраться с этим? Разве ты не справился с этим очень хорошо?"

Нинг Тао указал на ее задницу и сказал несколько неловко: "Если я справлюсь с этим, мне придется постричь тебе штаны, в таком случае...."

Цзян Хао прервал слова Нин Тао: "Я поеду в больницу, что сделает доктор?"

Нинг Тао сказал: "Доктор разрежет тебе штаны, а затем продезинфицирует тебя, разрежет рану и возьмет шрапнель".

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао: "Ты бы предпочла, чтобы другой доктор разрезал мои штаны и посмотрел на мою задницу, чем сам разрезал штаны? Посмотри на мою задницу, у тебя игольчатые глаза или близорукость?"

Это Цзян Хао, у которого есть жуткая сторона, которой нет у других женщин.

Нин Тао горько смеялся, люди так говорили, что он должен был сказать? Он взял ножницы и аккуратно разрезал ей штаны.

Как раз в тот момент, когда ткань была вырезана, мускулистый Цзян Хао был уже не мускулистый вообще, и она укусила ее тонкие губы, ее щеки заполнены робким румянцем. Нин Тао не смотрел на ее лицо, но она не осмелилась посмотреть на Нин Тао, и она повернула голову вокруг, представляя, что ничего не случилось.

Нин Тао также довольно неудобно, хотя он стоит с точки зрения врача, чтобы справиться с раной для Цзян Хао, у него есть законная причина, чтобы резать, но он, в конце концов, мужчина, который не прикоснулся к женщине в ранге дивизиона. Его зрение легко нарушается, идет туда, куда не следует, а затем стимулируется. Это возбуждение, не в фунтах за фунт, а в тоннажных единицах, вполне укладывается в десятки.

Цзян Хао подождал ползвука без движения, а затем оглянулся на Нин Тао: "Ты видел достаточно? Ты двигаешься".

Только тогда Нинг Тао отступил, и в панике сказал: "Я не смотрел, я думал о том, как перерезать рану".

"Разве ты не смотрел? Так как ты собираешься оперировать меня с закрытыми глазами?" спросил Цзян Хао, она, кажется, схватила его за косичку, тянула за нее и не отпускала.

Нин Тао горько засмеялся, больше не дрался с ней, он взял скальпель и прижал его на месте рядом с раной в одной руке, держа скальпель в одной руке, чтобы подготовиться к следующему разрезу. Если бы это был мужчина, лежащий на этой маленькой больничной койке, он не колебался бы и полминуты, чтобы залезть под нож, но теперь у него дрожат руки.

Скальпель в конце концов сделал разрез.

"Ну......." приглушенный и болезненный звук вышел из рта Цзян Хао, ее бровь бороздила в шарик.

Нин Тао сделал глубокий вдох, положил скальпель, а затем использовал пинцет, чтобы держать кусок шрапнели, осторожно вытащив его наружу из раны.

Одна из рук Цзян Хао вдруг протянула руку назад и схватила бедро Нин Тао, схватив его так сильно, что ногти были почти застряли в его плоти.

Нинг Тао слегка усмехнулся и нервно сказал: "Ты, что ты делаешь?".

Голос Цзян Хао дрожал: "Ты делаешь это быстро, больно".

Нин Тао мгновенно занервничал, и рука, держащая пинцет, упомянула об этом яростно, и внезапно вытащила этот кусок шрапнели.

"Хмм!" Цзян Хао издала вздох боли, ее ногти действительно копались в плоти Нин Тао.

Кровь дико вытекала из ран на вершине Фенглонга, мгновенно окрашивая снежную кожу в красный цвет. Изображение, подобно овальному снежному холму посреди сумерков, мгновенно стало красным и несравненно великолепным.

Нин Тао даже не смог позаботиться об ущемленной руке Цзян Хао, и чисто прижал ее рану, вливая специальную духовную энергию в рану, чтобы остановить ее кровотечение и облегчить ее боль.

Цзян Хао быстро замолчал, и рука сжалась.

Нинг Тао очистил ее ватным шариком, погруженным в йодовые вольты, затем наложил марлю и ленту на рану снова.

"Оставит ли это шрам?" спросил Цзян Хао, покраснел.

"Должны быть шрамы", - сказал Нинг Тао.

"А? Так что же делать?" Цзян Хао сразу напрягся.

Нин Тао взял белый халат, который носили парамедики, и передал его Цзян Хао, затем улыбнулся и сказал: "Шрам в том месте не важен, и никто его не видит".

Цзян Хао уставился прямо на Нин Тао: "Разве ты не видел?"

Нинг Тао, ".........."

"Кстати, твой бальзам для красоты избавляет от шрамов?"

Нин Тао сказал: "Могу я забыть, если ты не скажешь мне, после того, как ты наносишь шрам один раз в день, я верю, что несколько раз устранит шрам".

Цзян Хао спустился с маленькой больничной койки и надел свой белый халат: "Пойду позову остальных, тебе еще тяжело лечить воинов". Она прихрамывала на два шага, затем повернулась назад и добавила: "Ты за главного".

Нинг Тао замер на месте, "А?"

Цзян Хао посмеялся: "Я говорю о ране, если я не могу хорошо с ней справиться, ты должен помочь мне с ней".

Она оставила эти слова и ушла.

Нинг Тао, который был спровоцирован, застыл на месте и не двигал мышцами.

Цзян Хао вышел на лечение, и двое охранников спецназа отвезли раненого в медицинский кабинет, выстрелили в живот и промокли кровью.

На самом деле, Нин Тао должен был первым лечить раненого, он был предвзятым.

Расстрелянный охранник спецназа лежал на крошечной больничной койке, из его рта доносился болезненный стон, было плохо: "Док, это... нормально?"

Под угрозой его жизни он лежал в такой постели, проходя лечение в этом скромном лазарете, что у него неизбежно развилась психология сомнений и беспокойства.

Нин Тао прижал руку к ране, наполняя его особой духовной силой, утешая его: "Не волнуйтесь, я лечил пациентов более серьезных, чем вы в лазарете, как это, вы будете в порядке".

Его особая экстрасенсорная сила не только облегчала боль охраннику спецназа, но и расслабляла напряженные нервы охранника спецназа, а спецназ быстро успокаивался, и это имело примерно такой же эффект, как инъекция транквилизатора.

Нин Тао вытащил из маленькой аптечки бамбуковый набросок бухгалтерской книги и поместил его на колени охраннику спецназа, сняв и открыв через несколько секунд.

Чжан Чао, родившийся в восьмой день марта в год Бзи, - верный и сыновний человек, первый хорош в сыновнем благочестии и уважении к родителям, считая десять баллов за заслуги; второй хорош в защите семьи и страны, считая четыре балла за заслуги, считая четырнадцать баллов за заслуги.

"Доктор, на что вы смотрите?" Воин Чжан Чао любопытно сказал, что его настроение намного лучше.

Нин Тао сказал: "Это место настолько удалено, что приезд скорой помощи в больницу займет не менее часа, и ваше состояние не продлится так долго". Я могу исцелить тебя, но у меня есть свои правила исцеления".

"Какие правила?" Чжан Чао спросил.

Нин Тао сказал: "Я выпишу тебе рецепт, который ты должен подписать". Однако, после того, как вы подпишите, заслуги на вас исчезнут. Если вы согласитесь, я пропишу документ, а вы его подпишите. Если ты не согласишься, я помогу тебе собраться в скорую".

Пуля, застрявшая в кишечнике, не такая простая, как извлечение шрапнели из ноги, и медицинские условия здесь не позволяют проводить подобную операцию. Единственный способ, которым он будет лечить этого воина - это пойти в Небесную клинику.

Чжан Чао сказал: "Какая заслуга, я не верю в это, доктор, вы выписываете, вы выписываете, что бы ни было, я подпишу". Скорая помощь приезжает примерно через час, а возвращается примерно через час, и я не хочу умирать по дороге в больницу".

Нин Тао вытащил палочку с рецептом и выписал рецепт "Доброе ностальгическое заслуги", затем вручил его и ручку Чжан Чао напротив него.

Приглядевшись, Чжан Чао подписал акт о рецепте Гудрида, а Нин Тао передал подписанный акт о рецепте Гудрида и сказал: "Я подпишу его, пожалуйста, поторопись и побалуйте меня".

"Никакой спешки". Нин Тао окунул немного крови в трубку брюк своего теленка, затем поднял руку, чтобы нарисовать узор кровяного замка на стене за маленькой больничной койкой.

"Что ты делаешь?" Чжан Чао был удивлен.

Нинг Тао не объяснил, он использовал ключ от клиники, чтобы открыть удобную дверь.

На стене появилась черная дыра, похожая на перегоревший огонь.

Рот Чжан Чао неожиданно открылся, не смог закрыть.

Нинг Тао толкнул маленькую больничную койку в дверь удобства.

Через несколько минут Нин Тао отодвинул маленькую больничную койку обратно в медицинскую комнату, а Чжан Чао лежал на кровати без сознания, на его маленьком животе не осталось и следа от пули.

Однако Нин Тао все же наложил кусок марли на маленький живот Чжан Чао и вытащил его.

Группа охранников спецназа с удивлением посмотрела на Нин Тао, который вышел из лазарета, и на его товарища Чжан Чао, который был в его руках.

Нинг Тао сказал: "Он в порядке, следующий".

Это возвращение горькой битвы, эти раненые солдаты имеют, по крайней мере, четыре очка доброй воли, чтобы защитить страну, комары небольшие, но и мясо.

На самом деле, для этих воинов потерять несколько очков доблести, чтобы войти в Небесную внешнюю клинику для лечения, это определенно не было потерей, это было заработано. Ни за что другое, прекрасный первичный рецепт Дэн, что Нин Тао дал им в одиночку принесет им большую пользу, их тело будет более здоровым, их иммунитет будет повышен, они будут свободны от болезней, и они даже будут в состоянии жить дольше!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0148 Это суть дела.**

Глава 0148 Здесь сердце завязано. Прибыли подкрепления, не только полиция горного города, но и войска, заблокировавшие территорию в несколько десятков километров в окружении. Несколько поисковых групп отправились в горы на поиски, но ни слова не вернулось. Нинг Тао не надеялся, что они найдут Лян Кеминга и Лин Цинхуа, другой планировал все это, как они могли не подготовиться заранее к отступлению. Не уверен, что в данный момент Лян Кеминг и Линь Цинхуа уже находятся в самолете, улетающем от китайской границы, или в определенном внедорожнике, направляющемся к сухопутной границе.

Держал ли мятежный Лян Кеминг в заложниках Линь Цинхуа или Линь Цинхуа взял на себя инициативу во всем этом?

Разум Нинга Тао был озадачен, и он не мог догадаться о причине дезертирства Лян Кеминга.

После записи небо уже потемнело, когда Нинг Тао вышел из Ботанического сада. Солнце садилось в запад, и оно должно было получить темноту.

Нин Тао посмотрел на закат, который вот-вот погрузится в западную небесную машину, и его сердце было наполнено эмоциями: "Неужели этот мир действительно изменится? Инь Мо Лан сказал, что никто в этом мире не может воссоздать волшебное оружие, но сегодня я встретил новый тип волшебного оружия. Интересно, что будет чувствовать старое поколение культиваторов, когда они увидят такое волшебное оружие?"

Цзян Хао подошла к Нин Тао, ее осанка при ходьбе все еще была немного неудобной, но что касается травмы, то она уже была на семьдесят процентов лучше. Она переоделась в новый боевой костюм, до сих пор пахнущий галантностью.

"Думаешь о чем?" Цзян Хао мягко попросил.

Нинг Тао убрал взгляд и улыбнулся: "Ничего, рана все еще болит?"

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао, его глаза были горячими: "С тобой, как божественным доктором, что мне до сих пор больно"?

Нинг Тао избегала своего взгляда: "Хорошо, что ты в порядке".

"Сверху был отдан приказ о том, что это место будет закрыто, как Лян Кеминг, так и Лин Цинхуа указаны как важные пропавшие без вести, и если поисковая группа не сможет их найти, то будет сформирована целевая группа для продолжения поиска". Цзян Хао сменил тему.

Нинг Тао сказал: "Программа "Охота на предков" закрыта?"

"Вся информация уничтожена, Лян Кеминг и Лин Цинхуа исчезли, вроде как закрыты". Там могут быть планы по перезагрузке, но это в будущем, и я не думаю, что это будет сейчас". Цзян Хао сделал паузу, прежде чем добавить: "Я также получил приказ вернуться в Северную столицу сегодня вечером, чтобы объяснить, что здесь происходит".

Нинг Тао был немного удивлен, "Так волнуешься?"

Цзян Хао кивнул головой, ожидая в глазах: "Тебе нечего мне сказать?".

Нин Тао слегка замерз, он знал, что она хочет от него услышать, но не мог этого сказать. Это не было похоже на то, что он плохо ее знал, и ее горящие эмоции. Но, считая его естественным посредником между добром и злом, владельцем Небесной клиники, он чувствовал бесконечное сопротивление.

Он тот, кому суждено наказать всех злых, что означает, что он является врагом всех злых в этом мире, и не только она не получит счастья она хочет, следуя за ним, но она также будет мишенью тех злых людей. Кроме того, в некотором смысле, он на самом деле преступник, который убивал людей, и он казнил солдата Самок, а она - агент, так что не обманывает ли он ее, находясь с ней? Он не смог этого сделать.

Потерянный божественный свет появился в глазах Цзян Хао, и печаль распространилась по ее телу.

"Счастливого пути", - сказал Нинг Тао.

Цзян Хао внезапно открыл руки, чтобы держать Нин Тао на руках, и сказал в ухо: "Чего ты боишься?".

Сердце Нин Тао было завязано горем, но он притворялся циничным: "Мир так прекрасен, мне не хватает веселья, я не хочу влюбляться так рано".

Тело Цзян Хао слегка застыло, а рука, которая цеплялась за Нин Тао, также медленно отпускала и отпускала.

Нинг Тао не посмел посмотреть ей в глаза и сделал шаг назад: "Я возвращаюсь, не надо меня подвозить, я вызвал машину".

Цзян Хао внезапно протянул руку и сильно накачал Нин Тао.

Щелчок был хрустящий и громкий.

"Ты видел меня, какой смысл в том, чтобы я ударил тебя?" Цзян Хао выпрямился.

Нинг Тао горько смеялся, не в силах опровергнуть.

Цзян Хао стучал зубами и смеялся: "А еще, что скажешь, если ты недостаточно играл, говорил так, как будто играл кого-то".

Это сердечный приступ.

Нинг Тао, ".........."

"Ты даже не посмел постричь мне штаны, когда лечил меня, ты так заботился о моих чувствах, но ты действительно понимаешь мое сердце? Может быть, есть что-то, что ты не можешь мне сказать, и тебе трудно это сказать, но ничего страшного, я подожду тебя. Вот и все, что я хочу сказать, иди". Цзян Хао сказал.

У Нинга Тао губы шевелились, но в конце концов просто кивнули, а потом повернули, чтобы уйти.

Цзян Хао посмотрел на спину Нин Тао и не повернулся, пока не был вне поля зрения и не вернулся в ботанический сад.

Нинг Тао оставил дорогу и прошел через лес гор к месту, где нарисовал кровавый замок, открыл его и вернулся в Небесную внешнюю клинику.

В Небесной клинике Outpost дела шли, как обычно, с черно-белым qi в Добром и Злом Триподе, а белый добрый qi в нем явно немного улучшился. Исцелив этих воинов, он заработал более ста хороших очков за заслуги, но цена, которую он заплатил, также была огромной, и последний запас Первоначального Предписания Дан был потреблен почти до такой степени, что остались лишь немногие.

Клиника собиралась переехать, и он столкнулся с новой проблемой, которая заключалась в том, что он должен был подготовиться к тому, чтобы усовершенствовать Первичный Рецепт Дэна.

Первое, что нужно сделать, это потратить деньги на покупку товара, но Нин Тао не хочет быть в долгу у людей.

"У меня есть свое духовное поле, почему бы мне не пойти и не собрать лекарственные травы, а пока принести саженцы на духовное поле"? Идея выбрать лекарство внезапно проникла в сознание Нинг Тао.

Десять минут спустя он пришел в пещеру, где жил Цинь-Чжуй, и позвал Цинь-Чжуя, который был еще более счастлив и взволнован, чем он сам.

"Я знаю место, которое идеально подходит для сбора лекарств." Цинь Чжуй сказал.

"Какое место?" Нинг Тао волновался: "Скажи мне быстро".

Цинь Чжуй сказал: "Шэннонцзя была хорошим местом для сбора лекарств с древних времен, и моя сестра ходила в Шэннонцзя, чтобы выбрать лекарства для меня".

Нин Тао сказал: "Тогда давайте перейдем на гору Ву сейчас, над горой Ву - это Шенонгдзя".

Он был уроженцем Шанченга, а Ушань находился на территории Шанченга, всего в нескольких часах езды на машине и лодке, очень близко. Двигайся сейчас, и он будет на территории Шенонгдзя в ранние часы завтрашнего дня. До тех пор, пока он прибывает в Шэннончжоу и выходит из кровавого замка, ему было бы удобно ездить в Шэннончжоу и обратно.

"Тогда подожди меня, пока я войду, переоденусь и перееду." Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао сказал: "Я также пойду и подготовлюсь, пока мы собираемся перед клиникой".

"Хорошо". Цинь Чжоу превратился в пещеру.

Нин Тао вдруг вспомнил кое-что: "Цинь Чжоу, у тебя все еще осталась та кожа, которую ты снял в прошлый раз?"

Цинь Чжоу улыбнулся Нин Тао: "Я уже знал, что ты захочешь, все готово для тебя, я отнесу тебе позже, когда приеду".

"Это линька белой змеи?" Нинг Тао немного волновался в сердце, что это не то, чего он хотел.

Цинь Чжоу внезапно подняла свою длинную голубую юбку, показав участок ее белого и нежного живота, и сказала: "Видишь ли ты, что моя кожа голубая? Это то же самое, что и у моей сестры".

Вместо этого Нин Тао увидел не только ее маленький живот, но и большие белые ноги и треугольные брюки, и он все еще был безмолвным.

Цин проследовал в пещеру, а Нин Тао также вернулся на Садовую улицу.

На холодной улице стоял локомотив, на нем сидел человек, Инь Мо Лан. Он сжимал шлем в одной руке, а в другой держал мешок с файлами, картину спокойствия и ожидания кого-то.

Нин Тао подошёл и сказал: "Старейшина Инь, ты можешь просто позвонить мне".

Инь Мо Лан вышел из локомотива и передал Нин Тао пакет с документами в руке: "Некоторые звонки были неясными, лучше бы я передал его тебе лично".

Нин Тао взял пакет с документами и случайно спросил: "Что это?".

Инь Муран сказал: "Ты забыл, что просил меня сделать для тебя"? Этот пакет документов содержит информацию об отце и сыне Такеды и о том, что хорватский Артур, какая-то секретная информация, которую трудно достать".

"Спасибо, я повернусь и посмотрю поближе." Глаза Нин Тао приземлились на локомотив Инь Мо Лана, и его сердце пошевелилось: "Кстати, старейшина Инь, как быстро может работать этот ваш локомотив?".

Инь Мо Лан сказал: "Этот мой локомотив был усовершенствован мной, хотя он и не считается волшебным оружием, но он должен быть самым быстрым локомотивом в мире, семьсот километров в час - это маленькое значение, я пробежал семьсот пять".

Челюсть Нинг Тао упала на землю в шоковом состоянии.

Скорость гражданского авиалайнера составляла всего девятьсот километров в час, но локомотив Инь Мо Лана мог достигать семисот пятидесяти километров в час, разве не достаточно быстро, чтобы догнать самолет? Самый быстрый локомотив в мире - Dodge Tomahawk, но это всего 600 км/ч, и этот один из его локомотивов быстрее, чем Dodge Tomahawk!

Инь Мо Лан снова сказал: "Однако, учитывая нынешние дорожные условия, семьсот километров - это только данные о производительности, на самом деле, если вы бежите по дороге, то это всего триста километров или около того". Кстати, почему ты спрашиваешь об этом?"

Нин Тао открыл улыбку: "Старейшина Инь, я хочу поехать в Шэннунцзя за лекарствами, как насчет того, чтобы отправить меня туда?".

"Он собирает лекарственные травы, которые использовались для Дэна "Поиск предков"?" Инь Муран спрашивал.

Нин Тао сказал: "Главное - это собирать лекарственные травы для рафинирования дана по рецепту, но если я наткнусь на лекарственные травы, необходимые для рафинирования Дана Ищущего Предка, конечно, я их тоже выберу".

Инь Мо Лан просто надел шлем ей на голову, "Так чего же ты ждешь? Садись в машину, я могу доставить тебя в Шэннонгзя через два часа".

Нин Тао сказал: "Подожди меня минутку, я пойду возьму свою аптечку и инструменты, чтобы забрать лекарство, плюс Цинь Чжоу тоже идет".

Инь Мо Лан на мгновение нахмурился: "Старый брат Нин, это не я о тебе говорю, что ты со змеиным демоном? Ты знаешь, что такое змеиный секс? Это похоть, выращивать нелегко, ты испортишь свой Дао и свой фундамент, оно того не стоит".

Нинг Тао просто засмеялся и ничего не сказал, вернувшись в Небесную клинику аутпостов, чтобы собрать с собой то, что хотел. Он только что собрал вещи, когда пришел Цинь Чжуй.

Боевой демон и змеиный демон встретились и никого не рассмотрели.

Нин Тао видел Цинь Чжуй, но его тело было все не так, она сказала, чтобы переодеться, он думал, что она переоденется в костюм, подходящий для деятельности в лесу, но не ожидал, что она переоденется в набор. Плотная бодибилдинговая одежда, эта ткань была похожа на вторую кожу, определенные линии и контуры были четкими и туманными, вынесенными перед глазами, было невыносимо смотреть на нее больше. Что еще более возмутительно, так это то, что она носит с собой большую LV-сумку, так что она нарядилась, чтобы забрать эти чертовы таблетки.

Однако Цинь Чжоу достала маленькую коробку из своей большой LV сумки и передала ее Нин Тао: "Брат Нин, это моя линька змеи, возьми ее".

Нин Тао открыла его и посмотрела на него, линька змеи имела некоторые сломанные участки, что, очевидно, было связано с ее последней травмой, но цвет не был таким же, как она описала Бай Цзин, с немного голубого цвета в белом. Правда и то, что ее демоническая форма была зеленой змеей наполовину человеческой, наполовину змеиной, как она могла пролить свою чистую форму белой змеи? Он не потрудился думать об этом, думая, что это всё линька змеи демона, которая в 10 000 раз дороже, чем обычная линька белой змеи, говоря, что она не обязательно соответствует требованиям первичного рецепта Дана, просто попробуйте и посмотрите.

Нин Тао положил зеленую линьку змеи, которую Цинь Чжоу дал ему обратно в клинику, затем вышел и запер дверь, прежде чем сказать: "Цинь Чжоу, давай отвезем локомотив старейшины Иня в Шэньнунцзя, его локомотив быстрый".

"Да, я сяду позади тебя". Цинь Чжуй сказал.

Нин Тао кивнул, Цинь Чжуй одет так, он действительно не хотел, чтобы она сидела посередине. Ему нечего было доставать, он всё равно привык к этому, но доставать Инь Мо Лана, который ездил на своём мотоцикле, было нехорошо.

Инь Муран хрюкнул холодно, презрительно.

Цинь Чжоу обчистил свой рот: "Дешево, повернись назад, и я тебе плюну на нож, это считается проездом".

Когда Нин Тао беспокоился, что Инь Мо Лан разозлится, Инь Мо Лан сказал: "Одно слово, договорились".

Нинг Тао пожал плечами, мир демонов был таким странным.

Инь Мо Лан поджег локомотив и перешел на место всадника: "Залезай, поехали".

Нин Тао забрался на локомотив, и как только он сел, на его спину было намазано огненное тело, настолько мягкое, что не было ни одного шва, и в этот момент все его тело напряглось.

Цинь Чжоу обернул пару рук с корнями лотоса вокруг талии Нин Тао, обхватил их вокруг своего маленького живота и сказал: "Пи Пи Инь, поехали".

Локомотив рычал и свистел.

Все трое - это люди, которые не могут упасть на смерть, и безопасность никогда не беспокоит.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0149: Нападение на пропасть**

Глава 0149 Пропасть была атакована Через два часа и двадцать семь минут специальный локомотив, три человека, которые не боялись смерти, пересекли границу горы Ушань и пришли к границе Шэннунцзя.

Прокатные холмы, обширные девственные леса раскинулись на виду, а конца не видно с первого взгляда. Попрощавшись с Инь Мо Ланом, Нин Тао и Цин загнали их в горный лес и начали свой путь по сбору лекарств.

Легенда гласит, что император Янь, также известный как клан Шэннун, приехал сюда, чтобы собрать лекарства, и потому, что он не мог подняться на скалу, он построил 36 небесных лестниц и поднялся на скалу, чтобы собрать лекарства. С тех пор он называется Шэннонгзя. Шэннунцзя, с его крутыми вершинами и глубокими оврагами, известна как "Крыша Китая" и богата растениями и животными, что делает ее естественным "резервуаром лекарств".

В Шэннонгцзя есть много неразгаданных загадок, самыми известными из которых являются дикие люди и водные чудовища. У дикарей, также известных как снеговики или снежный человек, были обнаружены тысячи сообщений о дикарях, но до сих пор ни одно живое тело не было захвачено, чтобы доказать подлинность этих сообщений.

Второе - это водяной монстр, которого никто никогда не видел.

Войдя в Шенонгдзя, Нинтао не мог не вспомнить эти легендарные истории о Шенонгдзя. Раньше он никогда бы не поверил в существование одичалых и водных чудовищ, но теперь он был несколько убежден, что эти истории правдивы. Практики существуют, так что же странного в существовании одичалых и водных чудовищ?

В горах не было дорог, и гниющие, мертвые ветви и листья лежали толстым слоем, который мог утопить спины ног одной каплей. Скорость путешествия Нин Тао и Цинчая была медленной, но, войдя в Shennongjia, Нин Тао не преследовали скорость. Между прогулками, он пробудил нюхательное состояние носа и искал необходимые травы в силу своего запаха, как он ходил.

Тысячи запахов бросились в ноздри Нин Тао, не менее сотни из них были лекарственными травами! Это открытие взволновало его, и это был природный арсенал трав! Менее чем за час он нашел два вида трав, необходимых для уточнения первичного рецепта дана, природный дикий горный женьшень и пиленый спирт возвращают траву.

При этом они шныряли и нюхали по мере того, как все глубже и глубже проникали в девственный лесной массив. Путь, который должен был пройти, уже был неузнаваем, но не нужно было запоминать путь, и если кто-то захочет вернуться, то кровавый замок решит эту проблему.

Перед ней появилась трещина, высотой не менее тысячи метров, над которой были облака и туман, что делало невозможным увидеть всю картину в целом. Рядом со скалой находилась еще одна пропасть, а под ней также был окутан густой туман, настолько густой, что внизу ничего не видно.

Выхода нет.

"Брат Нинг, в противном случае, давай отдохнем здесь и пойдем за лекарствами завтра рано утром." Цинь Чжоу сказал с зевотой. Это было тихое искушение на пути, и ее обтягивающая бодибилдинговая одежда была поцарапана в нескольких местах, обнаружив несколько пятен белой, снежной кожи.

Хорошо то, что Нинг Тао уже привыкла к тому, что она устраивает такой беспорядок и не сильно страдала от него. Он кивнул, затем выгрузил снаряжение на своего человека.

"Брат Нинг, я пойду и облегчу тебе задачу, тебе нельзя подглядывать." Цинь Чжоу посмотрел на Нин Тао крючком глаза.

Нинг Тао смотрел на нее.

Цинь Чжуй пожал плечами: "Когда я ничего не скажу, я пойду соберу дрова и разожгу костер".

"Вперед". Нин Тао сказал, что после того, как Цин Чжуй ушёл, он открыл маленький ящик с лекарствами, вытащил изнутри камень с чернилами для земляных поисков, и болезнь вколола тридцать миллилитров чернил в камень с чернилами.

Как можно приехать в такое место, как Шэннонгзя, чтобы собрать лекарства, не ища сокровища, похожие на камень из чернил? Он не только хотел собирать лекарственные травы, необходимые для усовершенствования Первоначального Предписания Дана, но и хотел Духовную Землю. В сердце у него всегда было желание быть хозяином пахотных земель, не только быть самодостаточным, но и брать и продавать их за деньги, когда масштабы растут в будущем.

Как только тридцать миллилитров чернил были впрыснуты в земной камень, ищущий чернил, чернила раскачивались, и все пульсации указывали на бездну, расположенную под скалой.

Здесь действительно есть духовная земля!

Неудивительно, что Шеннонцзя - это настоящий нетронутый лес, свободный от антропогенного загрязнения, в нем до сих пор сохраняется нетронутая экологическая среда, в какой-то особой среде есть аура, и для ауры нормально рождать какие-то природные ресурсы.

Нин Тао склонился к краю скалы и посмотрел в бездну под скалой, мрачно говоря в сердце: "Окружающая среда здесь похожа на Разломную Долину в запретной земле секты Тан, под ней есть духовная почва, интересно, есть ли там духовная долина". Если есть, я вернусь в Пещеру Павильона Мечей, чтобы посадить ее и собрать зерно в будущем".

В этот момент сзади внезапно раздался испуганный голос.

Нин Тао был близок к сердцу, а затем повернулся и громко сказал: "Цинь Чжоу, что случилось?".

Голос Цинь Чжоу вышел из горного леса: "Брат Нин, ядовитая змея укусила меня за ногу, приди и спаси меня!"

Нин Тао инстинктивно побежал в сторону горного леса, где находился Цин Чжоу, но остановился, не сделав и двух шагов. Нет, какая змея может ее отравить? Он не любопытно сказал: "Прекратите, я нашел духовную землю, пойдемте копать".

Цинь Чжоу вышел из-за ряда деревьев с неудовольствием: "Ты не можешь просто сотрудничать со мной? Никакого веселья".

Нин Тао не удосужился обратить на нее внимание, как он связал крюк лекарства, собирая веревку в скалу, а затем схватил веревку и соскользнул вниз к пропасти.

Бездна под скалой имела глубину не менее трехсот метров, и цитируемая медицинская веревка спускалась вниз на триста метров или около того, пока ноги Нин Тао не встали на землю, и она перестала тянуться.

Нинг Тао не мог нормально пользоваться волшебным оружием, как режущим ножом по дереву, но волшебное оружие из Небесной внешней клиники смогло его нормально использовать.

Туман был густым на дне пропасти, а видимость составляла всего около метра. Пульсации чернил в землеотводящем чернильном камне указывали вперед, где был окутан туман, поэтому было невозможно увидеть, что там было.

Цинь Чжоу выплюнула свой длинный язык, подернула его несколько раз и внезапно сказала: "Здесь аура!".

"Иди, духовная земля впереди, давай посмотрим." Нин Тао шел вперед с камнем чернил в руке, и из-за низкой видимости, он не ходил быстро. Такая пропасть, земля мокрая и грязная, и один неосторожно падает в трясину, и надо быть осторожным. Во время ходьбы он также пробуждал нюхательное состояние носа, используя его, чтобы помочь в отсутствии зрения.

Спустя некоторое время духовная земля не была найдена, но Нинг Тао неожиданно нашел несколько трав для уточнения первичного рецепта дана. Он также обнаружил закон, что чем больше вероятность того, что он будет производить духовные травы, где есть аура, и что даже обычные лекарственные травы станут драгоценными после многих лет проникновения с аурой. Нормально говорить, что если ты близок к вермилиону, ты близок к чернилам, то ты близок к духу.

Она получала свет, а видимость в абиссальном каньоне немного улучшилась, достигнув нескольких метров. Перед Нин Тао и Цин Чжуй появилась лужа, рябь чернил в ищущем землю чернильном камне рухнула вниз, и чернильный камень был похож на бездонную черную дыру. Эта ситуация уже дала важный намек на то, что духовная Земля находится в ближайшем болоте.

В болоте не было Долины Духа, но был белый цветок лотоса, его листья были чисто белыми и безупречными, его стебли и цветы тоже были чисто белыми и слабо излучали святой свет, и в этой тускло освещенной среде, в этом грязном и темном болоте, он стал святым и волшебным существом.

Иллюстрация и соответствующее описание из Сборника Духовных Материалов пришли в голову Нин Тао и он сказал: "Святой Лотус, это легендарный Белый Нефритовый Святой Лотус!".

Белый нефритовый святой лотос, сокровище среди духовных материалов древнего периода, обладает чудесным эффектом очищения тела от нечистот и примесей души. Сидение в практике Святого Лотоса также полезно, так как очищает воздействие практики на тело и душу, позволяя человеку оставаться в состоянии "праведности" и избегать искушения стать одержимым. Кроме того, это отличный духовный материал для рафинирования эликсиров, а качество эликсиров, изготовленных из белого нефрита святого лотоса, будет намного выше, чем у эликсиров, изготовленных без него, и, что более важно, это даст гарантию "правильного эликсира" эликсирам, изготовленным с его помощью.

В двух словах, это "правильный" духовный материал.

"Формулы Древнего Поиска Дана" не являются полными, но может ли этот нефритовый Святой Лотос быть важным духовным материалом для полных Формул Древнего Поиска Дана? Неважно, откопай сначала." Нин Тао думал так в сердце, а потом сказал: "Цинь Чжоу, за работу".

Туд!

Как только его слова упали, белая фигура уже укоренилась в болоте. Он переместил глаза в сторону и увидел на земле обтягивающую бодибилдинговую одежду, которую Цинь Чжоу снял. Подобно тому, как он идентифицировал священный лотос из белого нефрита в бассейне и представлял, что он может с ним сделать, Цинь Чжуй был готов к раскопкам.

Войдя в грязевой пруд, тело Цинь Чжоу погрузилось в демоническое состояние, как огромный зелёный хвост змеи пощечины в грязевом пруду.

Но точно так же, как Нинг Тао пристально смотрел на священный нефритовый лотос в грязевой луже, ожидая, что он выйдет из грязевой лужи, неожиданно раздался ветер.

Нин Тао яростно поднял голову, черная тень прилетела лоб в лоб, эта скорость была такой же быстрой, как у падающей звезды! Его мозг только что дал команду уклониться, когда большая мохнатая нога пнула его в грудь.

Бряк!

Тело Нинг Тао взлетело вверх, и пушечное ядро, как правило, врезалось в каменную стену, а затем разбилось о землю.

Черная тень прыгнула вверх, дюжина метров или около того в высоту, упав, как гигантская скала, и пара больших ног снова наступили на спину Нин Тао.

Пуф!

Нинг Тао вырвал полный рот крови, который высвободил часть ударной силы, которую получили его внутренние органы. Если бы он не тренировался в юношеском введении в Культивирование Истинных Кулаков, и у него была бы Духовная Энергетическая Подушка Спасения для защиты своего тела, он мог бы быть превращен в кусок хурмы своим оппонентом в этот момент.

Думая, что Нинг Тао мертв, Черная Тень слезла со спины Нинг Тао и слегка пнула его в маленький животик. Его намерением, вероятно, было перевернуть Нинг Тао вверх дном, но этот легкий удар его обладал и ужасающей силой. Тело Нинг Тао снова взлетело и врезалось в каменную стену позади него.

Однако на этот раз Нин Тао не упал на землю, его спина мгновенно ударилась о каменную стену, его ноги растоптали каменную стену, и его тело было похоже на порочную стрелу в сторону черной тени. Именно в этом процессе его правая рука уже вытащила мачете из пояса и засияла на голове у черной тени.

Именно при такой возможности контратаки джедаи наконец-то увидели, что на него напало, и при таком взгляде волосы пота вокруг него упали в обратную сторону!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0150: Одичалые Шенонгдзя**

Глава 0150 Shennongjia Wildlings Gang Вещь, которая напала на него был волосатый гигант с лицом, похожим на человека, по крайней мере пятьдесят процентов, только лицо было также покрыто черными волосами, пара глаз, похожих на медные колокольчики, зрачки и белые глаза были того же цвета, очень страшно. Его высота была не менее четырех метров, и он стоял там, как железная башня, с парой огромных ног, руками, как у обезьяны, толстыми и длинными, и парой ладоней размером с бушель!

Разве это не легендарный дикий человек из Шенонгдзя?

Интересно, сколько людей исследовали Шеннонцзя, искали доказательства существования одичалых, но я не ожидал встретить такого в этой поездке в Шеннонцзя для медицины.

Однако, если бы он не нашел направление Духовной Земли без помощи чернильного камня, а также без использования техники медицинской веревки, он не смог бы найти это место. Обычный исследователь, который способен спуститься в эту туманную бездну глубиной более трехсот метров?

Все это просто слова и чувства, которые приходят в голову.

Ка-чау!

Мачете в руке Нинг Тао жестоко порезал дикого человека на лбу, лезвие прорезало черную покрытую волосами кожу и брызнуло кровью. Но просто разрезая кожу, кости под ней были чрезвычайно твердыми, и казалось, что она была нарезана на камне обычным мачете, хотя она также могла оставить несколько шрамов, но на самом деле это не могло причинить ей боль.

"Рев!" Дикарь, которого перехитрили пощечиной.

Телу Нинга Тао негде было черпать силы в воздухе, и его тут же ударили в плечо пощечиной дикого человека, и все его тело снова вылетело, как пушечное ядро, ударившись о каменную стену, а затем упав на землю.

Духовная энергия мешка тело охранника, специальная духовная энергия исцеления, тупой удар повреждения природы природы не могли действительно больно Нин Тао тоже. Тем не менее, это не было способом идти дальше, независимо от того, насколько сильна была защита, был бы момент, когда он потерпит неудачу, и в то время, как дикий человек ногами, он должен был бы стать человеком.

Рана дикаря была чуть выше правого глаза, и кровь стекала вниз, душила его глаз. Он рычал в раздражении, топтал ноги, снова вскочил и наступил на Нин Тао одной ногой.

Нинг Тао прокатился, чтобы избежать этого.

Бряк!

Вся земля содрогнулась, когда ноги дикаря приземлились на землю.

Нин Тао отскочил от земли, обошел спину дикого человека, и в тире прикрепил нож к левой лодыжке дикого человека, а затем по инерции тела втянул нож в положение стопы сухожилия.

Также на ногу дикаря была нанесена рана, пропитанная кровью. Подколенное сухожилие не было костью, оно не было настолько твердым, и дикарь был поражен этим порезом, который не разрезал его, но все же поразил его. Он напал на скорость Нин Тао и ловкость не так хорошо, как раньше, без травм, но даже в этом случае, яростный гнев под диким человеком также сделал Нин Тао очень страшно, левый уклонение правой уклонение, выглядят очень волчьи.

Ничего себе!

Из грязевого пруда вышел белый нефритовый святой лотос вместе с большой массой голубой глины, а из грязевого пруда вышла Цинь Чжуй, держа в руках духовную глину, которую она выкопала обеими руками. В болоте она не слышала снаружи и не знала, что происходит снаружи. Она внезапно испугалась, когда увидела, что монстр нападает на Нинг Тао, а затем в ярости.

"Hiss-" - ужасающий звук исходил из рта Цинь Чжоу, змеиный хвост качался, капающий грязевой бассейн был похож на лед для катания на коньках, а он повернул глаза и вышел на берег. Она вышла на поле боя как можно быстрее, и как только она приблизилась, зеленый змеиный хвост длиной в несколько метров устремился к дикому человеку, который преследовал Нинг Тао.

Бряк!

Дикарь был поражен хвостом змеи и перемешался на несколько шагов назад, и там, где его ударили, длинные волосы отвалились на большой кусочек.

"Хисс!" Пара змеиных когтей Цинь Чжоу были зеленовато-зеленого цвета, а глаза - бирюзового цвета с сильной демонической аурой.

Демоническая ее форма была намного сильнее, чем человеческая.

Тело дикаря было покрыто ранами, и все эти раны были вырезаны Нин Тао, пропитаны кровью. Нин Тао было уже достаточно трудно иметь дело с, плюс змея демон, покрытый ядом, когда дикий человек укрепил свою форму, он посмотрел на Цин Чжуй и вдруг взял прыжок, бросив свое тело в густой туман, и исчезли в мгновение ока.

Со свистом, змеиный хвост Цин Чейсинга выскользнул, эта скорость была очень похожа на катание на коньках по льду, она была быстрой до предела.

Ее демоническая природа была активирована, чтобы выследить дикаря.

Нин Тао рычал, ''Чейз Цин''! Прекратите гоняться за ним и оставьте его в покое!"

Цинь Чжоу сделал паузу, повернулся назад и выплюнул длинный язык в Нин Тао с яростным выражением "Hiss!".

Нинг Тао нахмурился: "Зачем, хочешь укусить меня?"

Казалось, что именно это несчастливое замечание сработало, и Цинь Чжоу последовала ее примеру и убрала свое яростное положение, одна пара глаз сначала вернулась в норму, а хвост змеи быстро исчез, заменившись парой больших, белых, длинных ног. Она упала на колени, осанка с острыми глазами.

Нин Тао смотрел в изумлении, как она превратилась из своей демонической формы змеи в человеческую женщину, каждая деталь этого процесса принесла ему шокирующее чувство, а также волнение.

Цинь Чжоу встал и подошел к Нин Тао, склонив голову, выглядя как ребенок, который сделал что-то не так и признался в своей ошибке перед взрослым, он робко сказал: "Брат Нин, я........................".

Нин Тао прервал ее слова нежным тоном: "Все в порядке, это я должен извиниться, я был немного груб с тобой". Однако, если я не накричу на тебя, ты точно догонишь."

Цинь Чжоу сказал: "Оно напало на тебя, и я был в ярости, поэтому я хотел пойти за ним и убить его".

Нин Тао сказал: "Это должен быть дикарь легендарного Шеннонцзя, боюсь, что это его территория, это мы вломились, это понятно, что он напал на меня". Выжить нелегко, давайте оставим его в живых. На тебе достаточно убийственных грехов, не воссоздавай такие ненужные убийственные грехи".

"Хмм." Цинь Чжуй мягко отреагировала, и на этот раз она стала лучшей девушкой, сравнимой с ужасным взглядом, который она только что видела.

Нинг Тао отодвинул свой взгляд: "Иди одевайся, нам нужно убираться отсюда".

Он должен был смотреть на нее из вежливости, но она была грубой, поэтому, что бы он ни делал, он не мог быть вежливым.

Цинь Чжуй фыркнул: "Разве не мило с моей стороны быть таким? Здесь больше никого нет, только ты".

Нин Тао не мог больше оставаться, и не осмеливался с ним разговаривать, поэтому он направился к духовной земле и бело-нефритовому святому лотосу, который выкопал Цин. Странно было также, что изначально в его маленьком животе был темно горящий огонь, и часть его тела тоже находилась в жестком состоянии, но как только он приблизился к Бело-нефритовому Святому Лотосу, огонь потушился, и его тело расслабилось и стало мягким.

"Чудесный нефритовый святой лотос, после того, как я заберу его обратно, я должен буду выкопать один, чтобы съесть сахар, вместе с духовной землей и положить его." Сердце Нинг Тао обратило на себя внимание.

Цинь Чжоу все равно пошла домой, чтобы закончить одевать ее, это платье было лучше, чем ничего, даже если оно было эквивалентно ее второй коже. Кроме того, Нинг Тао был ее Повелителем Демонов, и его слова она должна была слушать и охотно.

Нин Тао ходил по выкопанной духовной земле и визуально оценил, что все это весило несколько сотен фунтов, намного больше, чем то, что он вытащил из запретной земли секты Тан.

Нин Тао сломал пальцы и нарисовал на камне рядом с грязевой лужей узор в виде кровавого замка.

Цинь Чжоу подошёл: "Брат Нин, мы вернёмся и вернёмся?"

Нинг Тао сказал: "Конечно, я должен вернуться, травы для рафинирования Первичного Рецепта Дэна еще не собраны, я все еще должен продолжать собирать лекарства".

Цинь Чжоу сказал: "Тогда я не вернусь, я буду ждать тебя здесь".

Нинг Тао на мгновение подумал: "Хорошо, я сначала отведу Духовную Землю и Священный Лотос Белого Нефрита в Пещеру Павильона Мечей, а потом вернусь, чтобы встретиться с тобой".

Он использовал ключ от клиники, чтобы открыть замок с кровью, нес огромную духовную землю размером с маленький обеденный стол, и вошёл в дверь удобства.

Когда он вернулся в Небесную внешнюю клинику, он снова открыл кровавый замок с надписью "Пещера Павильона Мечей", и через несколько секунд он снова оказался в Пещере Павильона Мечей.

Опасаясь, что Цинь Чжуй будет небезопасно оставаться один в бездне, он случайно поместил духовную землю и священный нефритовый лотос в духовное поле, оставленное Сюань Тянь Цзы, а также несколько лекарственных трав, которые он подобрал, а затем вернулся в клинику за пределами неба, затем вернулся в абиссальное ущелье.

Цинь Чжоу все еще очищала грязь от волос и входила в демоническое состояние, ее тело было защищено тонкой змеиной чешуей, грязь не могла быть окрашена, но волосы не были, и ее выход из грязевого пруда был головой грязи. Нинг Тао была несколько удивлена, когда внезапно вышла из Двери Удобства, "Так скоро?"

"Мне неудобно, что ты здесь один, давай уйдем отсюда, это небезопасно." Нинг Тао сказал.

Цинь Чжоу сказал, когда почесал руками грязь с волос: "Я уйду, когда вычищу грязь с волос".

Нинг Тао сказал: "Поднимись и найди место с водой, а я помою тебе волосы".

"Да, да, да". Цинь Чжуй был мгновенно счастлив, а горстка грязи, которую он только что смыл, была просто очередным ударом по голове.

Они вернулись к веревке для сбора таблеток.

Бряк! Бряк! Бряк!

Звук тяжелого и страшного бегущего шага внезапно пришел из глубин каньона, и вся земля содрогнулась.

Нин Тао вдруг понял что-то, и его лицо резко изменилось, "Это дикий человек! Поднимайся!"

Цин с тревогой гнался за ним: "Ты поднимешься первым, я сломаю спину!"

"Какая чушь! Поднимайся!" В момент спешки Нин Тао обернул руки вокруг талии Цинь Чжуй и поднял ее вверх.

Как женщина может сломать задницу в такой ситуации?

Цинчай был яростно атакован Нин Тао и знал, что ситуация была срочной, поэтому он схватился за медицинскую веревку и поднялся вверх. Она забралась на секцию, а веревка для сбора лекарств затянулась на секцию.

Из густого тумана вырвалась черная тень, и дюжина или около того железных одичалых, похожих на башню. Раненый дикарь был в центре, бегал и заряжал во время рева. Нин Тао и Цинь Чжоу отбили его, и он вернулся, чтобы нести спасателей, чтобы убить его.

Нин Тао сделал глубокий вдох, влил духовную энергию в ноги, а затем сделал вертикальный прыжок вверх, его тело мгновенно оторвало несколько метров, и так же, как подъемная сила его тело вот-вот исчезнет, духовная энергия, накопленная в ногах внезапно высвободилась, создавая эффект, похожий на ракетную струю, и его тело снова быстро поднялось на несколько метров, схватив за лодыжку Цинь Чжоу с одной досягаемостью.

Это лестница под ногами в "Методе культивирования новичков", бегая сбоку, можно лететь по траве, прыгая вверх, придать силу пустоте, и летать снова.

Однако именно с этой хваткой у Цинь Чжоу свалились обтягивающие бодибилдинговые штаны, и в его глазах появился дополнительный белоснежный пейзаж...........

Группа одичалых бросилась к скале, где Нин Тао и Цин гнались один за другим, поднимая головы и ревя, в то время как другие поднимали камни и выбрасывали их вверх. Каждый камень, выброшенный из рук дикаря, обладал страшной силой пушечного ядра, разбивающего каменные стены глухим ударом и осыпающегося камня!

Нин Тао беспокоился, что Цинь Чжуй попадет под камень, поэтому он сдался и схватил Цинь Чжуй за ноги и залез к ней на спину, используя свое тело в качестве прикрытия для нее. Он только что гнался за Цингом в объятия, когда ему в спину врезался камень, звук был громким, как барабан.

Взобравшись на скалу, Цинь Чжуй и Нин Тао легли на спину на платформу над скалой, оба они ощущали загробную жизнь. С дюжиной или около того одичалых, Цинь Чейсинг не мог быть побежден, как и Нин Тао. Ситуация только что, немного медленнее, боюсь, что я уже впал в состояние рока и мрака в этот момент.

Приятно быть теплым и живым с солнцем на лице.

"Давайте убираться отсюда". Нин Тао не осмеливался долго лежать, поэтому он быстро скорректировал форму, перевернулся и забрался наверх.

Но Цинь Чжоу всё ещё лежал там.

Нин Тао горько улыбнулся и протянул руку вниз, чтобы вытащить то, что вытащил.

"Ты сказал, что собираешься вымыть мне волосы." Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао кивнул: "Пойдем найдем место с водой".

Только тогда Цинь Чжоу встал с земли.

Нин Тао выжал скорозаживающую рану на правом указательном пальце, подошел к месту на скале рядом со скалой, где не будет дождя, и нарисовал кровяную пробку, и только после этого вывел Цинь Чжоу прочь.

В бездне внизу должно быть племя одичалых Шенонгдзя, которое необходимо исследовать заново в будущем!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0151: Археологическая команда джунглей**

Глава 0151 Археологическая команда джунглей Не отходя далеко от Абиссального каньона, Нинг Тао нашел источник воды. Это был горный источник, который вытекал из расщелины в скале, превращаясь в впадину площадью в несколько квадратных метров под стеной, при этом самая глубокая вода была около метра глубиной и чистой до самого дна.

Цин погнался за ним с радостью и перебежал, склонив воду ко рту и сделав глоток, затем повернулся назад и улыбнулся Нин Тао: "Брат Нин, эта вода такая сладкая, что ты тоже сделаешь глоток".

Нин Тао также подошел к луже и спустился вниз, чтобы сделать несколько глотков воды. Родниковая вода, вытекающая из скалистых щелей, действительно отличается от водопроводной и ведровой воды в городе сладким и освежающим вкусом природы. Он не мог не чувствовать себя немного эмоций в своем сердце, теперь, когда город становится все более и более процветающим, и доходы людей становятся все выше и выше, сколько людей могут пить такую горную воду? В древности такие источники можно было найти повсюду, а воду из реки можно было брать и пить. Неудивительно, что теперь аура настолько тонкая, что в мире полно сточных вод, заводских дымоходов и выхлопных газов, даже при наличии ауры, все это выкуривается.

"Кхм". Цин гнался за кашлем, и кошка размахивала в воде.

Нин Тао собрал свои мысли и улыбнулся: "Мне не нужно, чтобы ты напоминал мне, я вымою твои волосы, когда скажу, что вымою твои волосы, теперь я приду и вымою твои волосы". Он встал, подошел к ней и сказал, чтобы она опустила голову, затем поклонился и вымыл ей волосы.

Цинь Чжуй был очень сговорчивым, честно склоняя голову и растягивая шею, чтобы насладиться услугой по мытью волос Нин Тао. Ее шея стройная и длинная, кожа белая и нежная, а при капанье с водой она дает людям ощущение геля, красивого и соблазнительного.

Нин Тао вымыла волосы, ноздри наполнились ее странным ароматом, и ее разум не мог не вызывать в воображении сцену в Абиссальном каньоне снова, эта голова становилась все тверже, чем больше ее мыли. Он спокойно размышлял, на этот раз, при уточнении основного рецепта Дэн, также использовать американский горшок с благовониями, чтобы сгустить немного белого нефрита святого лотоса и сделать мешок с благовониями, чтобы носить на своем теле, то, вероятно, легко может справиться с искушением Цин погони, не так ли?

Трудно было продержаться до тех пор, пока он не вымыл волосы Цинчаю, а Нин Тао поклонился и снова умыл свое холодное лицо.

Цинь Чжоу сказал: "Брат Нин, позволь мне прийти и вымыть тебе волосы, как ты хочешь?"

Это тонко и не тонко.

Нин Тао встал на ноги, поднял маленький сундук с лекарствами на спине и ушел, сказав: "Нет, нет, мы все равно должны поторопиться и забрать лекарства". Завтра в это время клиника переезжает, я пока не знаю, куда я перееду, соберите достаточно трав и мы вернемся".

Цинь Чжоу постучал ему в губы и лениво пошёл за Нин Тао.

Эта прогулка была темной.

Целый день вниз, с необыкновенной способностью носа в состоянии запаха, Нин Тао искал травы один за другим, с удивительно высокой эффективностью. Он не только собрал все травы, необходимые для того, чтобы сделать первичный рецепт дана, но и выкопал несколько саженцев и семян трав.

Травы Фан Huaju купил для него в прошлый раз и травы Лин Цин Хуа дал ему все еще имеют значительное количество баланса, на этот раз мы можем пойти обратно и сделать первичный рецепт Дэн. Более того, он также мог предварительно реализовать свою мечту стать землевладельцем, высаживая здесь саженцы лекарственных трав, выкопанные здесь, и травы, собранные здесь, на духовных полях. В будущем, до тех пор пока он будет развивать свое духовное поле до определенного уровня, он сможет усовершенствовать необходимые эликсиры, даже не выходя из дома, и его финансовое будущее будет светлым.

Двое мужчин остановились в конце участка холма.

Нин Тао слегка кивнул на собранные травы, счастливо в сердце.

"Туман затуманивается". Цинь Чжуй сказал внезапно, и поднял руку, чтобы указать направление.

Нинг Тао посмотрел вверх, и это была солнечная сторона горного склона. Белый туман распространялся с ветром таким образом с солнечной стороны склона холма, и с большого расстояния можно было почувствовать запах гниения.

Туман без запаха, не говоря уже о гнилом.

Нинг Тао внезапно встал: "Мы должны идти, это миазма, а не туман".

Цинь Чжоу сказал: "Я не боюсь миазмы, и ты тоже, почему бы нам не разбить лагерь на ночь в миазме? Это должно быть очень романтично".

Нинг Тао был несколько безмолвным, гоблинский роман, который он не мог понять.

"Кашель кашля......." Кашель внезапно прозвучал посреди миазмы.

Нинг Тао замер на мгновение, "Кто-то?"

"Помогите... кашлять..." Еще один болезненный и отчаянный крик о помощи исходил от миазмы.

"Охраняйте травы, я пойду проверю." Нин Тао дал Цинь краткое объяснение и бросился на миазму.

При контакте с миазмой Нин Тао почувствовал на своей коже зуд и покалывание, как будто на него налил кислотный дождь. Были также симптомы головокружения в голове, а также ощущение стесненности грудной клетки и затруднения дыхания. Все эти симптомы были вызваны миазмой, но как только его духовное энергетическое поле сдвинулось с места, все эти неудобные симптомы исчезли. Даже яд Танга не может убить его, так что это за чума?

Войдя в миазму, Нин Тао пробудил свои глаза и способность носа видеть и нюхать, и быстро увидел в миазме несколько жизненных аур, которые быстро ослабевали. Он также нюхал мужчин, вместе с костром, мясом для обеда, напитками и пивом. Нетрудно было догадаться, что эти люди просто разбили лагерь на склонах солнечного склона холма, и в результате миазма захлестнула их, и они вообще не могли убежать. Он пробыл здесь всего три-пять минут, и человек, который звал на помощь, уже не мог издавать ни звука.

Конечно, когда Нин Тао поспешил, он увидел несколько палаток и кучу костров, которые уже были очень слабыми и вот-вот погаснут. Несколько человек рухнули от костра, четверо мужчин, две женщины и подросток. Подростку было всего семнадцать-восемь лет, в отличие от шести взрослых, а одежда, в которой он был одет, была обычная, такого рода товары на первом этаже можно было купить за несколько десятков долларов. Он также носил на ногах пару армейских зеленых освободительных туфель, подошвы которых были сглажены до нескользящих зубов. Все эти черты указывают на его идентичность как деревенского "проводника", который должен был показать этим исследователям путь.

После беглого взгляда и общего понимания ситуации Нин Тао открыл маленький ящик с лекарствами, вытащил семь небесных игл, проткнул ножом по одной и ввел немного особой духовной силы в тело отравленного человека. После этого он снова порезал себе запястья, прищемил рты каждого из отравленных людей и наполнил их немного крови. Его кровь обладала сильной антидотовой силой, и он давал отравленным свою кровь, что было равносильно даче им противоядия.

Подавив кровь, Нин Тао снова снял небьющийся вентилятор и раздул ветер на лицах семи отравленных людей. Влажная, удушающая жара миазмы может усугубить отравляющую реакцию отравленного человека, а нерушимый ветер, который раздувается, может помочь облегчить симптомы отравления отравленного человека.

Особая духовная сила, детоксицирующая кровь и холодный ветер нерушимого вентилятора, после этой преемственности средств, наконец, проснулся юноша. Он тяжело вдыхал, его глаза также в ужасе кружились вокруг его тела, затем он увидел Нинг Тао, и голос тоже вышел из его рта: "Ты........".

Нинг Тао сказал: "Не разговаривай, у тебя есть носовой платок, если да, помочись на него и прикрой рот и нос".

Молодой человек качал головой, он нервничал.

Нин Тао сказал: "Раздевайся без носового платка и закрой рот и нос мочой".

Молодежь, не колеблясь, а затем снять куртку и писать на нее, он не мог не заботиться о том, чтобы избежать Нинг Тао, небольшие жизни имеют значение.

Предполагается, что моча обладает детоксицирующим эффектом, хотя и не очевидным, но слишком хорошим, чтобы быть правдой. Ткань, смоченная мочой, отфильтровывает воздух так, что отравитель больше не будет впитывать оспу, что также не является хорошим способом борьбы с оспой.

Сразу после того, как юноша прикрыл свой рот и нос пропитанной мочой шубой, несколько отравленных мужчин пришли в себя один за другим. Нин Тао сказал им то же самое, и те немногие отравленные люди следовали его указаниям и прикрывали мокрыми пальто мочой свои рты и носы.

Единственная молодая женщина, которая не проснулась, высокая, но при этом худая, в близоруких очках, выглядела как человек, который постоянно работает мозгом, нерадивый и физически беззащитный. Хотя Нин Тао ввел в нее немного особой духовной силы, также ради крови, но вместо того, чтобы поправиться, ее отравляющая реакция становится все хуже. Сразу после того, как ее спутники проснулись один за другим, ее аура жизни ослабла до предела.

"Боюсь, она уже больна, я правда не понимаю, как такое слабое тело может осмелиться приехать в Шэннунцзя, чтобы исследовать, ты хочешь умереть?" Нин Тао подошел к молодой женщине, и как раз тогда, когда он говорил это в своем сердце, аура жизни молодой женщины внезапно исчезла.

Это признак того, что сердце перестало биться.

Нин Тао не мог не беспокоиться, он встал на колени рядом с молодой женщиной, сжал ее челюсти открытыми, и начал дуть ей в рот, сделав несколько затяжек и держа ее грудь вниз, сжимая ее грудь сильно, чтобы помочь ей СЛР. Когда он сжимал ее грудь, его руки также продолжали привносить духовную энергию в ее тело.

Через полминуты женщина издала стон и пришла в себя.

Как только Нин Тао взял ее в руки, он подошел к возвышенности и сказал: "Вы все идете со мной!".

Несколько исследователей и подросток последовали за Нин Тао, не осмеливаясь опустить ступеньку. Нервозность и страх захватили человека настолько, что никто не задумывался о том, кто этот молодой человек, который спас их, и как он мог появиться здесь.

На солнечных склонах, чем выше ветер, тем тоньше становится миазма. Почти четверть часа спустя Нин Тао наконец-то сбежал из миазмы с несколькими исследователями.

Ночной ветерок дул, посылая прохладный и свежий воздух. Несколько человек, проскользнувших через ворота призрака, выбросили пропитанные мочой пальто, некоторые сели, а некоторые легли на землю, наслаждаясь неповторимым вкусом жизни после ограбления.

Нинг Тао положил тощую женщину на траву.

Молодая женщина открыла рот и сказала: "Спасибо, я...".

Нин Тао прервал ее слова: "Не благодарите меня, я врач и случайно услышал, как некоторые из вас зовут на помощь, так что я поспешил. А еще тебе повезло, что если бы меня не было рядом, вы бы там, внизу, все были бы мертвы, я боюсь".

"Меня зовут Ма Тонгтон, я из Археологического бюро Озерной провинции, и все они мои коллеги." Молодая женщина сделала простое представление о себе, и хотя она не сказала "спасибо" еще раз, ее глаза были наполнены благодарностью.

Нинг Тао просто кивнул головой и не представился. По словам Ма Тонг Тонга, он также немного узнал о ситуации, эти исследователи были не друзьями-ослами, приехавшими сюда на разведку, а археологическими командами с государственным опытом, приехавшими сюда на археологические работы. Он также был немного странным в своем сердце, Shennongjia был девственный лес с древних времен, так что же эта археологическая группа приехала сюда, чтобы изучить древние времена?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0152: Цивилизация Инь Юэ**

Глава 0152 Цивилизация Инь Юэ Несколько членов археологической группы выразили свою благодарность Нин Тао один за другим, мужчина средних лет около сорока сказал Нин Тао: "Друг, ты спас наши жизни на этот раз, никаких слов благодарности за спасение наших жизней, благодетель Ты скажешь нам свое имя, мы обязательно отплатим тебе, когда мы вернемся". Затем добавил: "О да, меня зовут Джи Вэнгуи, и я капитан этой археологической группы".

Причина, по которой Нин Тао не хотел говорить этим людям свое имя, заключалась в том, что он не хотел, чтобы они пришли к нему в нужное время, и он не хотел, чтобы они отплатили ему.

"Посланник, меня зовут Джейн Ми, и я живу в деревне поблизости". Ты спасла меня, и я пригласил тебя к себе домой выпить вина "Сотни цветов", которое сделала моя мать". Молодежь горной деревни с нетерпением смотрела на Нинг Тао.

Нин Тао посмотрел на простое лицо Цзян Ми, полное ожиданий в его глазах, он не мог вынести этого в своем сердце, и, наконец, открыл рот и сказал: "Меня зовут Нин Тао, я здесь, чтобы выбрать медицину, встретить вас это просто совпадение, вы не должны обращать на это внимание, спасибо и отплатить все, давайте не будем говорить об этом, это естественный долг врача, чтобы лечить больных и спасать людей".

Несмотря на то, что он сказал это, немногие из оставшихся людей поблагодарили его и все сделали краткое представление о себе.

Молодой человек, который проснулся первым, пришел в Нин Тао и сделал глубокий поклон: "Меня зовут Ян Чен, доктор Нин, не возражайте, что я вежлив, если бы не ваше своевременное лечение, то моя жизнь была бы учтена здесь". Моему ребенку всего три месяца, так что вы спасли две жизни. В будущем, пока есть что-то полезное для Ян Чена, не стесняйтесь спрашивать".

Увидев, что этот Ян Чен был прямолинейным человеком, Нин Тао улыбнулся: "Пожалуйста". Он сместил тему: "Кстати, это первобытный лес, что привело вас сюда, ребята, в археологию?"

Взгляд нескольких археологов подсознательно переместился на капитана этой археологической группы Цзи Вэнгуй.

На лице Цзи Вэнгуй появилось смущение.

Нинг Тао последовал: "Если это неудобно, просто притворись, что я не спрашивал".

Цзи Вэнгуй на мгновение засомневался, прежде чем открыть рот: "Доктор Нин, этого не следовало говорить, но наши жизни были спасены вами, и немного неразумно говорить о правилах и положениях перед вами. Вот что я вам скажу, у нас есть информация из некоторых исторических книг, которые указывают на древнюю и загадочную цивилизацию, Город Тенистой Луны".

Нин Тао врасплох сказал: "Город Инь Юэ?"

Цзи Вэньгуй сказал: "Люди Луны Инь поклоняются смерти и жертвуют вместе с живыми, каждое полное солнечное затмение является их праздником, они построили город в центре Шэньнунцзя, мы искали его в течение трех лет, но мы так и не нашли этот город".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Хотя это немного неуместно, я все же хочу сказать, господин Чжи, город Инь Юэ, о котором вы говорите, может и не существовать, зачем вам его искать?".

Мама сказала: "Команда Чжи, дайте мне поговорить".

Цзи Вэнгуй кивнул головой в знак согласия.

С разрешения Ма Тонгтон немного собрал свои мысли, прежде чем сказать: "Согласно этим секретным историческим записям, люди Инь Юэ исчезли во время периода наших Воюющих государств, но даже во время периода Воюющих государств, городов, которые они построили, технологии производства, которыми они овладели, были даже лучше, чем у династии Мин, тысячу лет спустя". Они овладели технологией добычи и плавки руды, которая, как говорят, повышает умственные способности человека настолько, что он может общаться без слов, как некоторые животные, которые полагаются на мозговые волны общения. Мы приехали сюда не только для того, чтобы найти город Инь Юэ, но и для того, чтобы найти такую руду. Если она существует, то это будет величайшее открытие в истории человеческой археологии".

Нин Тао сказал: "Госпожа Ма, разве это не Инь Юэ, о котором вы говорите, не более могущественна, чем майя?"

Ма Тонгтонг кивнула: "Да, в теории, но мы искали три года в Шенонгдзя безрезультатно". Там написано: "Если мы больше не будем прогрессировать, нас не будут финансировать".

Ян Чен вздохнул: "Если больше не будет выделено средств на эту команду, эта наша команда будет вынуждена распуститься". Город лунного народа Инь, удивительно, сколько лет ему осталось до того, как он встретит мир, возможно, никогда".

Помимо спасительной благодати, судьба грядущего распада, вероятно, также была причиной того, почему они были готовы рассказать Нин Тао эти секреты. Однако, несмотря на то, что они так много говорят, Нин Тао скептически относился к тому, каковы были города и облачные руды народа Инь Юэ. Если в Шэннунцзя есть какой-нибудь город, построенный народом Инь Юэ, то как в наши дни можно найти его с помощью таких передовых технологий?

Услышав еще несколько слов от археологов, Цинь Чжоу вышел из миазмы, неся большой карман из змеиной кожи и направляясь сюда.

Несколько членов археологической группы смотрели на нее шокированными глазами, один за другим с выражениями, как будто они видели живого призрака. Они чуть не погибли в миазме, но женщина со змеиными карманами ничего не сделала! Этот взгляд, эта походка, это было похоже на прогулку по лесу!

Нин Тао последовали, чтобы отвлечь внимание нескольких членов археологической команды, "Что, позвольте мне представить вам всем, это Цин Чжуй, она моя медсестра. Мы с ней оба принимали противоядия специально от миазмы, так что не удивляйтесь".

Цин продолжил вопрос: "Брат Нин, кто они?".

Нинг Тао сказал: "Они эксперты в археологических группах". Затем он подошел к Цинь Чжуй, снял пальто и передал его Цинь Чжуй: "Дай мне сумку, пока ты обвязываешь мое пальто вокруг талии". Ты не боишься шуток людей, даже когда ты так одет".

Цинь Чоу хихикал: "Ладно, я просто покажу тебе, никто больше не дешев."

Нинг Тао, ".........."

"Чиханье!" Ма Тонг Тонг, самый тонкий из всех, храпел.

У Нин Тао было небольшое желание отдать куртку Слоу, в конце концов, Цинь Чжуй не боялся холода, но, не дожидаясь, пока он откроет рот или протянет руку, Цинь Чжуй уже обвязал куртку вокруг талии, как фартук.

Нин Тао сказал: "Давайте разожжем костер, когда миазма исчезнет, тогда мы сможем вернуться в деревню".

Джейн сказала: "Доктор Нинг, пойдёте с нами, я хочу купить вам выпить вина "Сотня цветов", которое приготовила моя мама".

Нинг Тао на мгновение подумал: "Хорошо, я отправлю тебя обратно в деревню, когда миазма уйдет, так будет безопаснее."

"Хорошо, я пойду соберу дрова для костра." Джейн конфиденциально выглядела довольной.

Ян Чен сказал: "Я пойду с тобой".

Остальные сидели на полу, а Нин Тао отвел два мешка со змеиной кожей на угол вдали от толпы, а затем отсортировал собранные травы. Первоначально он планировал немедленно вернуться в клинику "Небесный форпост", но теперь его планы изменились из-за этой археологической группы.

Через десять минут или около того на склоне холма появилась куча костров. Строить костер в лесу очень опасно, но иногда приходится это делать, чтобы выжить, потому что холод в такой среде иногда может убить вас.

Нин Тао и Цин Чжоу также подошли к костру и пообщались с археологической командой, поджарив костер.

Однажды Нин Тао вспомнил кое-что и спросил Цинь Чжуй маленьким голосом: "Ты знаешь народ Инь Юэ?".

Цинь Чжуй на мгновение подумал, прежде чем качать головой: "Я знаю только, что есть люди Инь и Янь, а не люди Инь и Луна".

Нинг Тао почувствовал, что напрасно спрашивал.

После некоторого времени чата, Цинь Чжоу потерял интерес и спал на плече Нин Тао, после чего она просто упала на колени Нин Тао, используя колени Нин Тао, как подушку для сна. Нин Тао не мог вынести, чтобы разбудить ее, поэтому он оставил ее в покое, а позже и заснул.

Проснувшись, небо зажглось, миазма исчезла, и костер погас.

Нин Тао открыл глаза, чтобы увидеть красивое лицо с намеком на слюну, все еще висит в углу его рта, крепко спит. Затем он снова узнал, что они с Цинь Чжоу обнимались и спали, при этом одна из ног Цинь Чжоу все еще прижата к его талии.

"Я ухожу, что случилось?" Нин Тао был поражен в своем сердце и поспешно пошевелил ногами Цинь Чжоу, которые были прижаты к нему, а затем снова покачал Цинь Чжоу: "Рассвет, просыпайся"!

Реакция Цинь Чжоу заключалась в том, чтобы поднять ногу снова и прижать ее к телу.

Нинг Тао протянула руку и ущипнула ее за нос.

"Фу!" Цинь Чжуй открыл свой рот и выдохнул, затем открыл глаза.

Нинг Тао воспользовалась возможностью пошевелить ногами и подползла от земли. Несколько членов археологической группы лежали бок о бок у костра, еще не проснувшись. Нин Тао разбудил их одного за другим, а потом сказал: "Я отвезу тебя обратно в деревню, Джейн Ми, ты будешь вести за собой".

"Хорошо". Короткое "да".

Цзи Вэнгуй сказал: "Доктор Нин, давайте сначала поедем в вчерашний лагерь, в лагере еще остались очень важные вещи, которые нам нужно вернуть".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда сначала поедем в лагерь".

Вернувшись в лагерь, несколько археологов вошли в палатку и вывезли содержимое.

Ма Тонг обняла очень тяжелый большой ящик, и в результате, сразу же после выхода из палатки, ящик выпал из ее рук и упал на землю. Застежка-молния корпуса раскрошилась, а книги, материалы и карты, врезавшиеся в него, упали на землю.

Фотография с пластмассовым уплотнением только что выскользнула перед лицом Нинга Тао, касаясь его шагов до остановки. Его глаза переместились на фотографию, запечатанную из пластика, и больше не могли двигаться. Он даже забыл дышать.

Содержимое майларового снимка - это иллюстрация женщины, слегка наклонившей голову, как будто она на что-то смотрит. К сожалению, возможно, из-за возраста ее лицо было настолько расплывчатым, что его вообще невозможно было разглядеть.

Эта иллюстрация может быть очень обычной, но она имеет особое значение для Нин Тао, потому что движение женщины на иллюстрации, слегка наклонив голову, совпадает с движением бесноватой в красном чонгсам, который он видел в японском консульстве в Шанчэне. Женщина на этой иллюстрации почти мгновенно сотворила его память о женщине в красном чонгсам!

"Простите". Ма Тонг Тонг звучала так, как будто она нащупывала руками книги и процедуры, упавшие на пол.

"Позволь мне помочь тебе". Нин Тао взял упавшую на землю фотографию с пластмассовым уплотнением, затем переместил ее на сторону Ма Тонг Тонга и передал Ма Тонгу: "Госпожа Ма, где была сделана эта фотография?".

Ма Тонг посмотрел на это: "Я взял это в древней книге".

"Какие древние книги?"

Ма сказала: "Эта книга называется "Биография Инь Юэ", и она была написана романистом из династии Мин, который сказал в книге, что он был в городе людей Инь Юэ, и на ней много описаний людей Инь Юэ. Книга находится в музейной коллекции. Из-за изучения народа Инь Юэ я взял его один раз и сделал эту фотографию".

Нинг Тао сказал: "Могу я посмотреть эту книгу?"

Ма Тонг Тонг на минуту подумала, прежде чем сказать: "Если хочешь посмотреть, я постараюсь поговорить об этом и одолжить еще раз".

Нинг Тао сказал: "Спасибо".

Собрав свои вещи, Нин Тао последовал за Цзянь Ми и археологической командой в деревню Вулинг Облако, и все это время он думал о женщине в халате с красным флагом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0153: Древний храм в деревне Вулверхэмптон**

Глава 0153 Древний храм Деревни Склоняющихся Облаков расположен между каньоном, окруженным горами, и вершины вокруг деревни покрыты облаками и туманом, как будто они расположены среди облаков, откуда и происходит название "Деревня Склоняющихся Облаков".

В деревне нет дороги, только грунтовая дорога, ведущая из гор, а ближайший город, как говорят, находится более чем в шестидесяти километрах, и чтобы попасть в город, нужно два дня пешком, чтобы успеть на встречу. Заторы на дорогах препятствуют экономическому развитию. Когда Нин Тао приехал в деревню, у него было ощущение, что он вернулся в прошлое, как будто он приехал в деревню, которой было несколько десятков лет.

Цзянь Ми притащила Нин Тао к себе домой, где Нин Тао познакомился с матерью. Она не была слишком старой, но из-за долгих лет работы волосы у нее стали белыми, руки шероховатыми, а пальцы и намордник были явно мозолистыми.

Когда мать Цзянь Ми услышала, что Нин Тао спас ее сына и археологическую группу, она сказала, что останется на обед с Нин Тао и сказала Цзянь Ми пойти за курицей. Нинг Тао не мог не согласиться спуститься. Члены археологической группы также остановились в доме Цзян Ми, где Ма Тонг Тонг и другая женщина помогали матери Цзян Ми готовить еду. Фамилия матери Джейн Ми была Цзян, и все звали её тётушкой Цзян.

Нин Тао не мог стоять на месте и заставил Цинь Чжоу бродить по деревне.

В дальнем конце деревни находится небольшой, древний храм, и два вересковых дерева перед дверью нужно держать вместе. Рядом со ступенями небольшого храма была возведена каменная стела, которая была покрыта мхом и была полна признаков выветривания, но надпись на ней была еще расплывчато узнаваема: Храм Янь Ди.

Божеством, которому поклонялись в этом маленьком храме, является император Янь, или Шенонг.

Вождем племени с фамилией Цзян был император Янь Шэньнун, а у матери Джейн тоже была фамилия Цзян, так что Нин Тао не мог не иметь необъяснимых ассоциаций в своем сознании.

Двери небольшого храма были открыты, и с первого взгляда можно было увидеть статую божества, сидящего на святилище, держащего в одной руке травяной клинок, а в другой - горстку орудий для копания земли. Статуя была вырезана из камня, а лицо было настолько обветренным, что невозможно было разглядеть, как оно выглядит.

Под святилищем находился каменный горшок для сжигания благовоний, но ни один благовоний не горел.

В маленьком храме тоже никого не было видно, там было тихо.

В голове Нин Тао всплыла мысль, как он сказал Цинь Чжуй: "Цинь Чжуй, присмотри за людьми для меня".

Цинь Чжуй сказал: "Хочешь ли ты облегчить себе жизнь? Это нехорошо, это храм, но я могу сопроводить вас в рощу".

Нин Тао не удосужился обратить на нее внимание, он открыл небольшую коробку с лекарствами на плече, вытащил небольшую фарфоровую бутылку, содержащую остатки Предков Поиск Дан, раскупорил бутылку, и налил остатки Предков Поиск Дан внутри в ладонь. После этого он передал остатки "Поисков предков" Дана в ноздри и дважды глубоко нюхал.

Быстро появилась остаточная версия аллергической реакции Предка Ищущего Дэна на препарат, глаза Нин Тао обгорели, а после секунды-двух кратковременной слепоты, сцена, которую он увидел, внезапно изменилась.

Небольшой храм перед вами все еще существует, а на святилище до сих пор стоит статуя каменного императора Яна, но лицо не размыто, очень четкое. Ребенок склонялся под ступеньками, дразня муравьев травой; на нем были открытые паховые штанишки, маленькая птичка раскрывалась и подвергалась воздействию воздуха, грязная.

Я не знаю, чей это был ребенок в семье, или из какого периода это была фигура, но что точно, так это то, что трава на его могиле, вероятно, заросла.

Нин Тао моргнул глазами, затем снова посмотрел на маленький храм и внезапно был ошеломлен.

Женщина снова появилась, на этот раз стояла в дверном проеме маленького храма и смотрела на него. Лицо ее было чистым и худощавым, брови - красивыми, как цветок, а глаза - жалкими зелеными фениксами. Если бы не эти два демонических глаза, она была бы тонущей рыбой и красавицей гусей, возможно, войдя в историю с такими великими именами, как Си Ши, как Ян Юхуань, как Дяо Чань и Ван Чжаочжунь. Она может стать поэтом, как Шангуань Ванъер, как Ли Цинчжао.

Она просто стоит там, не произнося ни слова, но создается впечатление, что она полна историй, каждая история настолько загадочна, и превратности истории, и густой вздох.

Это был первый раз, когда Нинг Тао увидела ее лицо в этой внезапной ситуации.

В последний раз она была одета в красный чонгам, и он подумал, что она фигура республиканцев. Тем не менее, на этот раз она носила красное платье Хань, воротник рукава, голова также носил золотую заколку, выглядит полностью Хань, Тан или Мин династии период женского шоу.

С четырьмя глазами, время и пространство казалось размытым, прошлое не было прошлым, а настоящее не было настоящим.

"Ты........................ Чу Хонъю?" Нинг Тао издал звук и сломал жуткую атмосферу.

Женщина не говорила, она была просто изображением, которое появилось по неизвестной причине.

Однако именно это открытие потрясло сцену перед глазами Нинга Тао, тая как снежинка под палящим солнцем. Его зрение так долго размывалось на секунду или две, и после выздоровления он уже не мог видеть женщину, а лицо императора Янь Шэнь Нонга в маленьком храме уже не было ясным, годы размывали его лицо.

Исчезла аллергическая реакция на препарат спасенной версии "Поиск предков Дэна".

"Брат Нинг, кому ты только что звонил?" Цинь Чжуй любопытно сказал: "Но я больше никого не видел".

"Понюхайте этого предка, ищущего Дэна, я вижу странные видения." Нин Тао сказал, что не хочет прятать Цинь Чжоу.

Цинь Чжоу внезапно подошел к Нин Тао и понюхал остатки предков Дэна в руке, не было никакой реакции, она даже торчала из языка и облизывала его, но все равно никакой реакции.

Нин Тао сказал: "У тебя есть один из своих, и если бы у тебя была реакция, ты бы увидел то, что видел я". Он положил остатки прародителя, искавшего Дана, обратно в маленький фарфоровый флакон, убрал его, а затем сказал: "Пойдем внутрь и посмотрим".

Цинь Чжоу проследовал за Нин Тао в маленький храм.

За главным залом небольшого храма находился небольшой двор с каменными стенами и построенная под ними небольшая хижина, в которой находились кучи разных предметов, ведра и мётлы, и ничего больше.

С некоторым разочарованием в сердце Нин Тао покинул маленький храм в конце деревни и вернулся в дом Джейн вместе с Цин Чоу.

Тетя Цзян и Ма Тонг Тонг все еще были заняты на кухне, когда Нин Тао вошел и помог с пожаром.

"Доктор Нинг, только не задерживайтесь, отдохните, вы - дворянин в нашей семье, как вы можете до сих пор сжигать огонь, покупая вам еду?" Тетя Джинджер была потрясена.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Ничего страшного, бездельничать тоже бездельничать, тетя Цзян, не говори ничего, если ты вежлив, я пришел сжечь огонь только для того, чтобы поговорить с тобой".

Тетя Цзян улыбнулась: "О чем ты хочешь со мной поговорить?"

Нин Тао сказал: "Когда был построен Храм императора Янь в Мурао?".

Тетя Цзян на мгновение подумала, прежде чем сказать: "Я не уверена в точном времени, но я слышала, как мой дед сказал, что храм Янь Ди был там, когда он родился, я боюсь, что прошло несколько сотен лет".

"Никто обычно не справляется?" Нинг Тао снова спросил.

Тетя Цзян перевернула картофель и курицу в большой железный горшок: "Маленький храм в деревне, у кого в семье есть потребность молиться богам и поклоняться, идут сжигать благовония и поклоняться, никому не управлять". Раньше ладан был довольно сильным, но теперь никто не ходит поклоняться императору Яну. Молодые люди, имея доступ, уехали в город зарабатывать деньги, оставив нас старыми, бесполезными плантаторами, у которых есть такой досуг". После паузы она добавила: "Кстати, доктор Нинг, почему вы спрашиваете об этом?"

Нинг Тао сказал: "Я просто спрашиваю".

Ма Тонгтонг, которая резала куриный корм, сказала: "Я тоже была в этом маленьком храме, и по моему опыту, по крайней мере, четыре или пятьсот лет, это всего лишь маленький храм, ничего особенного".

Нин Тао сказал: "Мисс Ма, дайте мне номер вашего мобильного телефона".

Мама сказала: "Ничего страшного, мой мобильный номер 138..."

Нин Тао отредактировал номер мобильного телефона Ма Тонг Тонг в контактное лицо, а затем снова набрал его для Ma Tong Tong. Когда мама редактировала его номер, он сказал: "Если ты одолжишь книгу, ты можешь позвонить мне, а если я не смогу приехать, пожалуйста, сфотографируй книгу и пришли мне ее, ладно?".

Ма Тонг Тонг улыбнулась Нин Тао: "Конечно, но ты все равно должен дать мне свой микросигнал, чтобы сделать это".

Нинг Тао тоже улыбнулся и сказал свой микросигнал.

В это время вошла Джейн Ми, посмотрела на нее, мать, взглянув на нее, засомневалась, прежде чем сказать: "Доктор Нин, могу ли я взять тебя в качестве своего учителя и научиться у тебя медицине"? С этим он собирался встать на колени.

Нинг Тао наскребребли, чтобы подержать его, и сказал: "Что ты делаешь?". Изучение медицины было нелегкой задачей, мне потребовалось двенадцать лет обучения, чтобы поступить в медицинский колледж, а затем еще четыре года в колледже, прежде чем мне едва удалось овладеть способностью видеть и исцеляться. Я не могу принять тебя как ученика".

Тетя Джинджер вздохнула.

Краткий также выглядел грустно, но он, казалось, понимает, что Нин Тао сказал, что изучение медицины требует богатого запаса знаний, которых он, так случилось, не было.

Нин Тао сказал: "Как насчет этого, я покажу тебе травы, которые я собрал, а ты поможешь мне собирать травы, когда ты обычно в порядке". Вы также можете попросить ребят помочь с выбором, и я куплю его, когда придет время. Нет никаких проблем с ценой, и вам гарантирована невестка".

Лицо Джейн внезапно покраснело.

Тетя Цзян сказала: "Как глупо, не благодари пока доктора Нинга".

Только потом Чжиан Ми отошла и застенчиво сказала: "Спасибо, доктор Нин".

Нин Тао сказала: "Джейн Ми, отведи меня в свою комнату, и я поговорю с тобой как следует".

"Хорошо, доктор Нинг, вы идете со мной." Джейн конфиденциально выглядела довольной.

Нин Тао взял в комнату Джейн травы, которые он выбрал, а затем рассказал ему по очереди о свойствах этих трав, где их можно было бы собрать и т.д.

Джейн внимательно слушала, боясь, что она что-то пропустила.

Нин Тао закончил повествование, поместил свой правый указательный палец между зубами и мягко откусил, затем подошел под стену и нарисовал на незаметном месте кровавый замок.

Цзянь Ми посмотрела на Нин Тао любопытным взглядом: "Доктор Нин, что вы.... делаете?"

Нин Тао сказал: "Оставь это в покое, не забудь не потереть".

Джейн кивнула: "Хорошо, не буду втирать".

Нинг Тао сказал: "Лучше прикрыть это картиной".

Джен-Ми снова кивнула: "Хорошо, я возьму картину и прикрою ее".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Ты все еще честный ребенок, когда ты немного подрастешь, я тебя кое с кем познакомлю".

Цзянь Ми спросила: "Доктор Нин, вы уже нашли пару? Каково это - искать кого-то?"

Нинг Тао мгновенно смутился: "Давай выйдем и посмотрим, готова ли еда".

После обеда Нин Тао попрощался с членами археологической группы, а также с тетушкой Цзян и Джейн Ми и уехал по дороге из деревни с Цин Чжоу и собранными им травами. Вскоре после того, как они покинули деревню, Нин Тао и Цин Чжоу зарылись в горы и пришли на место, где нарисовали кровавый замок под скалой, на которую не мог попасть дождь.

"Клиника переехала в прошлое, не уверена, куда она переедет." Стоя перед кровяным замком, держа ключ, Нинг Тао, как бы не напрягался.

Цинь Чжоу на секунду подумал и сказал: "Не было бы здорово вернуться и взглянуть?".

Нинг Тао вонзил ключ в замок с кровью.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0154: Клиника переезжает, официальный город**

Глава 0154 Клиника переехала, официальный город Все было, как обычно, среди клиник за пределами неба, а штатив добра и зла был покрыт зеленым дымом, и у людей на штативе было яростное выражение лица. Это потому, что за ним гнался Цин.

Цинь Чжоу испугалась в своем сердце, она случайно бросила два больших змеиных карманных травы, которые она несла в руке, на землю и вышла с большим шагом: "Брат Нин, я, я выйду и буду ждать тебя".

Ее сердце было безжалостно, ее методы были жестокими, и она могла заставить тех, кто был злым страхом, но здесь она боялась.

Однако Нин Тао взяла ее за руку: "Не выходи пока, подожди меня, мы пойдем куда-нибудь вместе".

"Тогда ты, ты поторопись". Цинь Чжоу так нервничал, что не осмелился посмотреть на человеческое лицо на Добром и Злом Триподе.

Нин Тао положил маленькую аптечку, вытащил из нее счетную книжку и открыл бамбуковый скетч.

Содержимое всплыло на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: сбор проката завершен, клиника за пределами неба движется. Двадцать девять дней и девять часов до следующей даты сбора арендной платы, клиника будет модернизирована в следующем месяце, с арендной платой в две тысячи очков за добро и зло, а остаток на счету в тысячу сто тридцать семь очков за добро и зло.

Эта выгребная яма снова подорожала, и в геометрической прогрессии, и в геометрической прогрессии. На этот раз это удвоение базы в 1000, как это может быть сыграно, если это удвоение базы в 10 000 в будущем?

"Ямы"! Ты кусок дерьма!" Нин Тао был настолько зол, что захлопнул свою бухгалтерскую книжку на столе. Он не видел нужного адреса переезда, но уведомление о "повышении цены" его очень разозлило.

Цинь Чжоу с тревогой сказал: "Брат Нин, что с тобой?"

"Ничего страшного, давай выйдем и сначала посмотрим". Нинг Тао сказал, а потом направился к двери.

Если ты злишься, ты все равно должен зарабатывать деньги для клиники. Мы все знаем, что умрем, разве мы все не пытаемся жить?

Нин Тао открыл дверь, и солнечный свет проложил путь, вместе с видом на город, выстроившись в высокие здания. Впереди был холодный переулок, переулок был недолгим, а снаружи - улица. С первого взгляда он увидел синий дорожный знак, висящий в устье переулка, на котором было написано "Аллея Гуанчэн Хакка".

Гуаньчжэн, один из самых известных городов в регионе Лингнань, имеет развитую экономику, и общая сила города является одной из самых высоких в Китае.

Как клиника Тяньвай переехала в официальный город?

Нин Тао был озадачен в своем сердце, он повернулся после этого, и он замер на этом взгляде.

Перед ним было жилище Хакка с белыми стенами и плиткой, которое, боюсь, выглядело десятилетней давности.

Клиника "Sky Out Clinic" уже не та, что была в Маунтин Сити, она все равно будет менять свою форму по мере изменения адреса. Однако, если подумать о том, что даже Чен Пингдао может превратиться в черную собаку и кусать людей, то неудивительно, что он "отремонтирует" себя в здание Хакка.

"Ух......" странный голос, пузырящийся изо рта Цинь Чжоу, "Это все еще очень трогательный привет".

Нин Тао, однако, казалось, что он не слышал ее голос и все еще находится в состоянии дезориентации.

Цинь Чжоу посмотрел налево и направо, а потом нахмурился: "Брат Нин, где я живу?".

На этот раз Нин Тао отозвался: "Давай выйдем и посмотрим, есть ли здесь дома для аренды, я тоже должен снять дом, чтобы жить".

"Разве ты не хочешь тоже жить в клинике?"

Нинг Тао взглянул на Трипод Добра и Зла: "Я также ненавижу видеть лицо этого питбуля". Сказав это, он протянул руку помощи и закрыл дверь в комнату.

Они еще не вышли из переулка, когда увидели объявление об аренде, размещенное на двери, Нин Тао набрал номер, указанный в объявлении, и хозяин быстро поспешил к ним.

Хозяином дома была женщина средних лет с большими горячими волнами, в напечатанных шортах, наступающая на пару тапочек, и сигаретой во рту. Этот образ, когда Нин Тао впервые увидел ее, он необъяснимо подумал о хозяйке в Кунг-Фу.

"Брат Тайни, ты снимаешь комнату? Ты лесбиянка, это мило". Хозяйка взяла кусочек Хакки.

Нинг Тао не понял, и сказал: "Старшая сестра, ты можешь говорить на мандаринском наречии? Английский тоже в порядке".

"Разве Хакка не китаянка? Правда." Домовладелица говорила на мандаринском, и это было нормально.

Нинг Тао улыбнулась: "Старшая сестра, как ты сдала свой дом?"

Хозяйка затянула сигарету и выплюнула облако дыма: "Двенадцать тысяч в месяц".

Нинг Тао был ошеломлен: "Так дорого?"

Хозяйка дома подарила Нин Тао пустой взгляд: "Аи - маленький домик, не очень похожий на виллу, вы идете в Нери искать комнату в соответствии с моделью? Нет, это не так".

Нинг Тао горько улыбнулась: "Старшая сестра, пожалуйста, говорите на мандаринском".

"Мандарин, Мандарин, успокойся, ты пойдёшь со мной, я покажу тебе мой дом, ты будешь доволен, ты увидишь его и договоришься со мной о цене". Хозяйка открыла дверь и вела Нин Тао и Цин преследовать их внутри, чтобы увидеть комнату.

Дом очень красивый, три спальни, одна кухня и одна ванная комната, большая ванная комната и кухня, и почти двадцать или тридцать квадратный двор с цветущими растениями. В таком месте, как Гуанчэн, ежемесячная арендная плата в размере 12 000 является на самом деле разумной ценой. Однако Нингтао трудно перемалывать две тысячи и снимать дом на десять тысяч в месяц.

Фамилия хозяйки - Люн, ее зовут Люн Тай Вай. После переговоров о цене, Нин Тао дал ей 40 000 юаней в аренду на месте и подписал простой договор аренды с Liang Dahui.

Лян Дауи вручил ключ Нин Тао и вышел за дверь, Нин Тао последовал за ним и позвал Лян Дауи: "Большая сестра Лян, позвольте мне задать вам вопрос".

"Чима-сан?" Лян Дахуи посмотрел на Нинг Тао, а затем добавил: "Что это?".

Нинг Тао указал на Небесную клинику, замаскированную под гражданскую резиденцию, и предварительно сказал: "Чей это дом?".

Лян Дауи взглянул на пальцы Нин Тао и сказал: "Тот дом, старый Чен, был продан десять лет назад, и я не знаю, кому он был продан, я никогда не видел нового хозяина. Молодой человек, почему вы спрашиваете?"

Нинг Тао улыбнулся: "Ничего страшного, я думал, что есть соседи, приятно познакомиться и поздороваться".

"Дом пуст, поздоровайся с призраками, и я спешу вернуться к готовке для мужа и позвонить мне, если что-нибудь понадобится". Лян Дахуи налево.

Стоя в переулке, Нинг Тао посмотрел на Небесную внешнюю клинику и тайно сказал в своем сердце: "Так вот что случилось, я думаю, что дом в Маунтин Сити тоже замаскирован Небесной внешней клиникой"? Он специально выбирает нежилые дома для камуфляжа, и, боюсь, только он знает, жив ли первоначальный хозяин или мертв".

Это самое правдоподобное объяснение, но в то же время оно проявляется так же сильно, как и потрясающе. Все существа, все вещи в мире находятся в пределах его досягаемости, даже дом!

У рая есть глаз, и он видит все на свете.

"Брат Нинг, в какой комнате ты будешь спать?" Голос Цинь Чжуй вошёл в дверь.

Нин Тао собрал свои мысли и вошел в дом, случайно сказав: "Выбирай, я могу остаться в любой комнате".

Я согрею одеяло, буду стучать ногами и сжимать плечи".

У Нинга Тао были головные боли, он горько смеялся: "Не шути, я просто буду жить в том, что рядом с задним двором".

Цинь Чжуй сказал: "Тогда я буду жить по соседству с тобой".

Нин Тао сказал: "Давайте выйдем, купим что-нибудь посуточное и вернемся, утешитель тоже поменяли, полотенца и т.д. Здесь никто не пользуется, они не гигиеничны".

"Да, я позвоню сестре и посмотрю, не здесь ли она." Цинь Чжуй сказал.

"Белая Цзин?" Нинг Тао был немного удивлен: "Твоя сестра, разве она не в Северной столице?"

Цинь Чжуй сказал: "Большую часть времени, за исключением того, что штаб-квартира компании находится в Хокуто, есть и моя причина, мне нужно восстановиться в этой пещере". Место рождения компании моей сестры находится в Гуаньчэне, и я жил в Гуаньчэне раньше, но недолго. Так что иногда она будет в официальном городе".

Нинг Тао на мгновение подумала: "Позвони ей".

Он не хочет иметь никаких контактов с Белым Цзин, но в конце концов, Белый Цзин - сестра Цинь Чжуя, и Цинь Чжуй не встречался с Белым Цзин долгое время, поэтому он не может остановить свою сестру от желания встретиться с ней.

Циншуй вытащил свой мобильник, чтобы позвонить.

Нинг Тао вошел в свой избранный дом недалеко от заднего двора.

В доме была кровать и шкаф, и маленький компьютерный стол у окна, но компьютера не было. Окна наполовину открыты и выходят на задний двор с цветами и травой. Установка в этой комнате нормальная, но мебель старая, а обои пожелтели и покраснели. Нин Тао начал забираться в свою комнату, расчищая беспорядок и снимая чехлы и простыни.

Не дожидаясь, пока он закончит собирать вещи, Цинь Чжуй вошел в дверь и вручил ему телефон перед собой: "Брат Нин, моя сестра хочет поговорить с тобой".

Нин Тао положил еще незаконченный утешитель в руку и получил его на свой телефон: "Здравствуйте, мисс Бай, это Нин Тао".

Голос Бай Цзина звучал из телефона: "Доктор Нинг, не возвращайтесь невредимыми, спасибо, что так хорошо заботитесь о моей сестре". Она вроде как благословение от возделывания, следуя за тобой, как добрый повелитель демонов".

Нин Тао сказал: "Не за что, мы с Цин Чжуй - хорошие друзья".

"Ты в официальном городе?" Нинг Тао спрашивал.

Уайт сказал: "Я в Бейту, улетаю через четыре часа, увидимся вечером".

"Это...", но прежде чем Нин Тао смог закончить предложение, госпожа Бай уже повесила трубку и передала его Цин Чжуй: "Твоя сестра попросила нас встретиться за ужином сегодня вечером".

Цинь Чжуй с радостью сказал: "Хорошо, я вроде как возвращаюсь домой к матери, мне нужно приготовить несколько подарков".

В сердце Нинг Тао был беспорядок: "Что значит вернуться домой к матери"?

"Возвращаешься домой к матери, идешь в клинику, чтобы разобраться с этими травами, ты мужчина, у мужчин мужские дела, убирать постель - наше женское дело, я это сделаю." Чейз Цин толкнул Нин Тао на улицу: "Иди быстрее, одеяло или что-то в этом роде не нужно, я просто пойду и куплю его".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда я вернусь в клинику и разберусь с травами".

Вернувшись в клинику, Нин Тао взял из двух мешков из змеиной кожи лекарственные травы из Шенонгдзя, взял мешок с посадкой и несколько саженцев трав и пошел под каменную стену. Он открыл удобную дверь в пещеру "Павильон мечей", а через две секунды прибыл из Официального города в пещеру "Павильон мечей" в Горном городе.

Цин гнался за домом, посадил землю.

Тот факт, что клиника переехала без переезда, на самом деле не сильно повлиял на него.

Однако, кто будет злым лидером Гуанчэна?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0155 Купить апельсин.**

Глава 0155 Купить оранжевый Нинг Тао выкопал яму рядом с духовным полем и посадил духовную почву, полученную от Shennongjia и белого нефритового святого лотоса, который все еще был посажен в духовной почве в яму. Затем он взял горный родник и заполнил яму, создав простой "пруд". Лотосу для питания нужна вода, а не без нее.

Свет, хотя и был слабым, освещал большую площадь пространства, и все духовное поле было окутано "святым светом". В центре Линг Тянь была также демоническая почка, которая купалась в сверкающем белом свете Святого Лотоса, и черный плод тоже слабо светился, который на самом деле был похож на маленькую демонскую почку.

Глаза Нинга Тао внезапно переместились в сторону Дьявольской почки, и он увидел, что из Духовной Земли выходит маленький бутон зеленого листа.

Это нежные выстрелы мёртвого лука.

В последний раз, когда он выкопал лекарство, чтобы сделать остатки предков Дэн Поиск, он оставил некоторые корни в духовной почве, но он не ожидал, что эти корни, чтобы вырастить новые лук.

Сердце Нин Тао было наполнено волнением, и он отправился смотреть на ямы, оставленные изумрудной редькой и семицветным женьшенем, в которых также были корни и усы, но новые листовые почки не прорастали. Тем не менее, это было совсем неплохо, четыре чрезвычайно редких материалов духа, оставленных Сюань Тяньцзы были равны двум оставшимся, если он культивировал их должным образом в будущем, он сможет получить больше Демона почки и Лук Трупа.

После этого Нин Тао высадил лекарственные травы из Шенонгдзя и выкопал саженцы в Линг Тянь.

Это было через два часа после возвращения в клинику "Скайлайн".

Нин Тао сконцентрировал собранные им травы с Мэй Сян Дин, и прежде чем закончить их обработку, за дверью раздался голос Цинь Чжоу: "Брат Нин, ты закончил? Моя сестра только что позвонила и сказала, что место забронировано и разрешила нам приехать".

Только тогда Нин Тао собрал вещи и вышел, маленький сундук с лекарствами был унесен с собой, а также принёс небьющийся вентилятор. Единственное, что не переносится - это нож для рубки дерева, так как это регулируемый нож.

За дверью Цин гнался за парой небесно-голубых джинсовых шорт в паре с белой водолазкой, передняя и задняя части тела были видны, кожа была белой, как снег, и все это источало юношескую и сексуальную ауру. Она стояла у подножия ступенек, ее два уютных красивых глаза, полные радости и любви.

Нинг Тао улыбнулась: "Ты на своей стороне?"

Цинь Чжуй улыбнулся и сказал: "Все готово, так что когда ты вернешься сегодня вечером, ты сможешь увидеть новый дом, который я разбил".

Новый дом, это новый дом, только если они женаты. Но Нин Тао не потрудился исправить ее речевую болезнь, поэтому он вывел Цин из переулка Хакка и вызвал такси туда, куда Бай Цзин согласился поехать.

Поездка в Лингнан, шумный город, широкая река и корабли на реке. Новые окрестности, новые начинания, и в некотором роде, в эти дни просто переезжать через определенные промежутки времени, на самом деле, довольно неплохо. За исключением, конечно, жалкой аренды.

Это ее дом в официальном городе, жилище в стиле Хакка на дне холма, не слишком высокого, в форме длинного квадрата с белым забором, в форме волны и покрытого плиткой. В центре стены находится довольно внушительная сторожка со словами "Зеленый и Белый дом", написанными красивым шрифтом, который кажется женским почерком. За сторожкой стоят три плиточных дома, каждый со двором, засаженным цветами и деревьями, и пруд с фальшивой горой.

Цинь Чжоу ведет Нин Тао через дверь и знакомит ее с местом, где находится ее комната, где находится комната ее сестры Бай Цзин, где живут слуги, и так далее. Вей Бо, который первоначально вышел, чтобы собрать людей, был охлажден в сторону и просто шел позади Цин Чоу и Нин Тао, не говоря ни слова.

Через первые два коридора Нинг Тао видел Цзин Бая. Длинное белое платье, белая лента на голове и пара белых вышитых туфель на ногах, красивые и элегантные, гармонично вписываются в окружающую среду, создавая картину красоты, радующую глаз.

"Сестра". Цин побежал за ним.

"Сестра". Бай Цзин погнался за Цин в ее объятия.

Эти две сестры давно не виделись, скучали друг по другу, и было трудно контролировать свои эмоции, когда они внезапно встретились.

Нин Тао подождала, пока Бай Цзин и Цин Чжуй освободятся, прежде чем открыть рот, чтобы сказать "Мисс Бай, здравствуйте".

Мисс Уайт улыбнулась и сказала: "Мы все семья, не за что". Сядь, сядь".

Не дожидаясь Нин Тао, чтобы увидеть, где уместно сидеть, Цинь Чжуй уже передвинул для него стул со сладкой улыбкой на лице: "Брат Нин, ты сидишь здесь".

Нинг Тао был немного смущен, но все равно подошел и сел.

"Вей Бо, пусть кто-нибудь подаст еду, и принеси зеленый бамбуковый лист, которым я дорожу двести лет от этого алтаря."

"Да". Вей Бо сделал три шага назад, прежде чем развернуться и спуститься вниз.

Зеленый бамбуковый лист, который прятался двести лет, ему почти 1800 лет, и, боюсь, это единственное место, где можно выпить такое вино.

Я слышала от сестры, что ты снимаешь квартиру на улице, почему бы тебе не переехать обратно? Здесь много места, и я часто бываю вдали от дома, так что вы можете вернуться и остаться".

Нинг Тао сказал: "Спасибо, все еще нет, мы живем там довольно хорошо, и это недалеко от моей клиники".

"Разве твоя клиника не в Маунтин Сити?" Бай Цзин был немного удивлен: "Я сказал, что поеду навестить тебя и твою сестру в Маунтин Сити после этого напряженного времени, я не ожидал, что ты переедешь в официальный город".

Нин Тао сказал: "Нет особой причины, почему я только что переехал сюда сегодня, это просто перемены после долгого пребывания на одном месте, мне нравится дрейфующая жизнь".

Это было мило, но его сердце было полно горечи.

Она уже давно дома и любит выходить на улицу и смотреть на мир. Вы двое идеально подходите друг другу".

Цинь Чжуй не стеснялся и улыбался довольно сладко.

Уайт добавил: "На этот раз, когда я вернусь, я как-нибудь навещу твою клинику".

До того, как Нин Тао заговорил, Цинь Чжуй напрягся: "Сестра, не уходи, тебе не понравится это место".

На лице Бай Цзина появилось любопытное выражение: "Почему?"

Цинь Чжуй не объяснил, но пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Нин Тао. Она пообещала Нин Тао, что никому не расскажет, в том числе своей сестре Бай Цзин, о секретах клиники Тянь Юань. Не говорите, что Нинг Тао сидит рядом с ней, то есть, она не скажет этого, даже если Нинг Тао не рядом с ней.

Белый Цзин также смотрел на Нин Тао с предвкушением в глазах.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Ты сестра Цинь Чжоу, я не буду скрывать это от тебя, моя клиника особенная, она не дружелюбна к людям, которые грешат".

Только тогда Цинь Чжуй сказал: "Каждый раз, когда я входил туда, я был в ужасе до смерти, как будто какой-то божественный дух смотрел на меня и в любой момент ударял гром по моей голове. Сестра, твои грехи гораздо глубже, чем мои, и тебе лучше не ходить туда".

Бай Цзин пожала плечами: "Странная клиника, когда так говорят, ну, я не пойду".

В это время Вей Бо поднял старый винный алтарь и поставил его на стол под открытым небом. К винному алтарю был прикреплен ромбовидный лист бумаги, на котором, вероятно, было написано слово "вино", но, к сожалению, он был настолько расплывчатым, что был неразборчивым. Ему действительно двести лет, намного дороже, чем Лафиту 1982 года.

Затем несколько шеф-поваров столкнули грузовик с едой, одни накрыли на стол стол столовые приборы и приготовили блюда, а другие приготовили еду на месте.

"Вей Бо, открой алтарь и налей бар", - сказала мисс Уайт.

Вей Бо открыл глину на винном алтаре и вылил вино в бронзовую вазу перед Бай Цзином, Цинь Чжуем и Нин Тао по очереди.

Но, не дожидаясь, пока трое поднимут головы, подошел старый слуга и прошептал Вей Бо.

Вэй Бо громким голосом сказал: "Мисси, Мисси, за дверью два человека, один утверждает, что это Ли Сяофэн, а другой - Синь Чжиюй, они хотят видеть Мисси, я пришел спросить, они видят или не видят?".

Бай Цзин слегка нахмурился: "Эти двое парней очень хорошо информированы, так как они у двери, нехорошо их видеть, впустить их".

"Да, Мисси, я схожу за ними." Сам Вайбель подошел.

Цинь Чжуй сказал: "Сестра, кто эти два человека?"

Госпожа Бай сказала: "Люди из делового района Лингнан, которые имеют деловые отношения с моей компанией, должны знать, что я вернулась и приехала познакомиться с ними. Я бы не позволил им прийти и прервать наше удовольствие, если бы не деловое сотрудничество".

Нинг Тао ничего не говорил, он все-таки был гостем. Кроме того, в ходе нескольких бесед между Цинь Чжуем и Бай Цзином у него появилось новое понимание их отношений. Цзин Цзин является реальным владельцем этого места, и Цинь Чжоу не имеет ни акций, ни позиции в компании Цзин Цзин "Технологии нового мира". Ситуация на самом деле нормальная, Цинь Чжуй находится в пещере с детства, оправляясь от демонического некроза костей, и она не имеет никакой связи с бизнесом, который она развила за пределами. По его мнению, Бай Цзин и Цинь Чжуй действительно похожи на Бай Сючжэня и Сяо Цина, один из них - главный герой, а другой - помощник главного героя.

Вей Бо привел двух молодых людей.

Стройный мужчина, в черном костюме с чайным галстуком. Лицо, расчлененное линиями и одетое в черную рамку близорукого зрелища, создает впечатление серьезного и достойного, высокообразованного человека, обладающего знаниями, достоинством и социальным положением.

Другой был более крепким, красивым и высоким, носил повседневный наряд с очень характерной бородой на подбородке. Он производит впечатление человека, который любит спорт и стремится к высокому качеству жизни.

Две молодости, не один и тот же характер и вкус, темперамент образа очень высокого класса, Нин Тао этот случайно одетый человек вдруг побледнел.

Оба держали в руках прекрасную подарочную коробку, но понятия не имели, что в ней содержится.

Увидев подарочную коробку в руках двух человек, Нин Тао подумал о спешке встать, когда в первый раз подошел к двери с пустыми руками, он даже не купил апельсин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0156 "Полупроводниковый бизнес"?**

Глава 0156 "Полупроводниковый бизнес"? Белая Цзин встала, улыбнулась и поприветствовала ее: "Какой редкий посетитель, я собиралась навестить тебя завтра, но не ожидала, что ты придешь. Кстати о дьяволе, дьявол здесь".

Двое молодых людей кивнули головой в приветствии, улыбке и вежливости. Затем они передали подарки, которые принесли Цзин Баю.

Бай Цзин взял подарок и сказал: "Позвольте представить вам обоим, это Нин Тао, он божественный врач с лучшими медицинскими навыками". Затем она познакомила Нин Тао с двумя юношами, один в костюме был Ли Сяофэн, а другой с усами - Синь Чжиюй.

Нин Тао встал и вежливо сказал: "Господин Ли, господин Синь, как дела".

Ли Сяофэн слегка кивнул и также сказал: "Привет".

Синь Чжиюэ улыбнулся Нин Тао: "Врач, который может приехать сюда в качестве гостя, не должен быть простым, разве ты не знаешь, в какой больнице брат Нин работает в качестве верхней колонны?".

Нинг Тао сказал: "Я не работал в больнице, я открыл свою собственную клинику".

Синь Юй снова спросил: "Каким знаменитостям они все оказывают медицинскую помощь?".

Нин Тао слабо сказал: "Это обычная клиника, а люди, которые видят больше всего - это обычные люди".

Выражение Синь Юя немного изменилось, но это не было очевидно.

Глаза Синь Чжиюэ также переместились к Цинь Чжуй и с улыбкой сказали: "Цзин Цзин Бай, Цзин Бай, ты слишком много для меня, не так ли? Разве такая большая красивая женщина не познакомит нас тоже?"

Уайт сказал: "Она моя сестра, Цинчжао".

Затем Ли Сяофэн шагнул вперёд и нажал одной рукой на подол своего костюма и протянул руку Цинь Чжуй: "Госпожа Цинь, здравствуйте".

Цинь Чжуй колебался и пожал руку Ли Сяофэну. В конце концов, эти двое - гости ее сестры, Бай Цзин, которая также является полуведущей, так что она не должна терять свои манеры.

Синь Чжиюэ также поднялся, чтобы поприветствовать его, и очень вежливо протянул руку, чтобы пожать руку Цинь Чжоу.

Бай Цзин пригласил на свои места Ли Сяофэна и Синь Чжиюэ, а Вэй Бо принес еще две бронзы и налил им вина. Алтарь 1800 лет бамбукового зеленого листа был настолько разделен им, что большая его часть пошла.

Синь Чжи Юй подхватил бронзовую бутылку и слегка понюхал ее, любопытное выражение на его лице: "Что это за вино?".

Бай Цзин сказал: "Это мой зеленый бамбуковый лист, сваренный древним способом, вы не можете купить его на улице, попробуйте".

Ли Сяофэн подержал бронзовый зунь, на его красивом лице появилась нежная и вежливая улыбка: "Тогда я одолжу тебе цветы и предложу выпить госпоже Цинчжоу, очень приятно с тобой познакомиться".

Синь Чжи Юй смеялся: "Сложно видеть, как брат Ли берет на себя инициативу произнести тост за кого-то, эта ситуация сегодня немного особенная".

Ли Сяофэн просто улыбнулся, и его глаза не покидали ошеломляющее лицо Цинь Чжоу в стиле Линь Дайю.

Цинь Чжуй был спокоен и не радовался похвале Ли Сяофэна.

Синь Юй продолжил: "Тогда я дам тебе бокал вина, за тебя тоже".

Бай Цзин подняла бокал и вежливо сказала: "Спасибо". Потом она сделала глоток вина.

Когда Цинь Чжоу увидел, что Бай Цзин выпил вино из Синь Чжиюэ, ей пришлось поднять своего бронзового папу и выпить с Ли Сяофэном.

Доктор Нинг был забыт.

Если бы Нин Тао был боссом крупной компании или сыном большой семьи, Синь Чжиюэ и Ли Сяофэн, вероятно, произнесли бы за него тост, но он был просто врачом в "общей клинике". Чем выше вверх по кругу, тем больше весит статус-кво. По их мнению, они могут сидеть за столом с Нин Тао, чтобы поесть уже достаточно, чтобы дать Нин Тао лицо, как Нин Тао все еще может думать, что они заслуживают тостов?

У Нин Тао не было и половины чувства в сердце, и на поверхности было спокойствие. После четырех лет учебы в колледже без обоих родителей он подвергался неизвестному количеству пустых взглядов и дискриминации, к которым давно привык. Но теперь он был не в этом выносливом и онемевшем менталитете, а в том, что его это не волновало. Он владелец клиники "Небесный форпост", нужны ли ему эти двое богатых детей, чтобы присматривать за ним?

Белый Цзин выпил с Синь Чжиюэ, а затем бронзовый кнедлик с улыбкой на лице: "Доктор Нин, вот, я выпью за вас".

Нин Тао слабо кивнул и сделал глоток вина из своего бронзового дуана.

Первое, что он сделал, это взял палочки для еды и дал Нин Тао кусочек говяжьей вырезки, которую шеф-повар только что подавал на стол, и он подул на нее, прежде чем отдать ее в рот Нин Тао.

Нинг Тао был немного смущен: "Ущипни мясо, просто ущипни мясо, ущипни какой удар".

Цинь Чжоу мягко сказал: "Если тебе не нравится, что я дуну, я не буду дуть за тебя".

Только после этого Нин Тао открыла рот и съела жареную говяжью вырезку, которую ей подарил Цинь Чжуй.

Синь Чжиюэ и Ли Сяофэн немного ошарашены, достаточно странно, что Бай Цзин произносит тост за обычного врача в клинике, но ее сестра Цинь Чжуй дает Нин Тао мясо, чтобы поесть, что это за врач?

Взгляд Синь Чжи Юя вернулся в лицо Нин Тао, и этот взгляд, казалось, хотел видеть сквозь внутренний мир Нин Тао. Однако то, что он видел, было просто случайно одетым, обычным молодым человеком, который был далек от той мощной фигуры, которую он имел в виду.

Через несколько секунд Синь Чжи Юй открыл рот и сказал: "Доктор Нин, интересно, какую медицинскую школу вы закончили?".

Нин Тао сказал: "Медицинский университет Шанченг, но еще не окончил его, в этом году все еще находится на стажировке и только что получил сертификат врача".

"Ты все еще на стажировке?" Реакция Синь Юя была поразительной.

Ли Сяофэн легкомысленно сказал: "Врач, который все еще находится в своей интернатуре, осмеливается открыть клинику для осмотра и лечения пациентов, я уверен, что медицинские навыки старого брата Нина должны быть выше, интересно, какие болезни он излечил?"

Слова на поверхности вежливы, но они скрывают запах сомнений.

Нинг Тао легкомысленно сказал: "За исключением неизлечимых болезней, все остальные болезни можно вылечить".

Ли Сяофэн сказал: "Это немного преувеличено, верно, можно вылечить все, что угодно, только не смертельные болезни, в таком случае, боюсь, что даже лучшие врачи-эксперты не осмелятся это сказать"?

Синь Чжиюэ улыбнулся и сказал: "Доктор Нин, мне так случилось, что я немного нездоров в эти два дня, не могли бы вы показать мне, что это такое, пожалуйста"?

Нин Тао переключил свой взгляд на тело Синь Чжи Юя и через несколько секунд открыл рот: "Господин Синь, вы пьете слишком много алкоголя и у вас язва в желудке. У вас должны быть боли в животе и кислотный рефлюкс в течение следующих двух дней, не волнуйтесь, измените плохие привычки, и вы будете в порядке".

Синь Чжиюэ замер на месте, он на самом деле очень хорошо знал, в чем причина его дискомфорта, но Нин Тао даже не сделал никакого обследования, или даже не дал прямой диагноз причины заболевания, даже не принимая пульс китайского врача!

Лицо Ли Сяофэна также показало удивление, когда он посмотрел на Нин Тао: "Доктор Нин, я не ожидал, что у вас действительно есть немного способностей, просто так случилось, что мне тоже немного неудобно, интересно, не могли бы вы мне показать?".

Нин Тао посмотрел на Ли Сяофэна: "Господин Ли слишком серьезно относится к своей работе, часто малоподвижная, простата - это небольшая проблема, больше физических упражнений, используйте горячую воду перед сном, ваши симптомы ослабнут". Эта болезнь не лечится, так что вам не придется принимать и противовоспалительные препараты".

Ли Сяофэн также замер, он изначально не верил диагнозу, который Нин Тао поставил Синь Чжиюэ, поэтому он попросил Нин Тао показать ему. Но неожиданно Нин Тао также поставил правильный диагноз, даже не дав ему пульса!

Мисс Бэй сказала: "Медицинские навыки доктора Нинга непревзойдённые, это не то, о чём вы только что говорили, теперь вы в это верите, верно?"

Синь Чжиюэ смеялся: "Конечно, я считаю, что друг-врач, которого вы сделали с Цзин Баем, не обычный врач, я был неправ, когда смотрел на нее. Доктор Нинг, я выпью одну порцию." Сказав это, он поднял бронзовый дзонг и выпил вино внутри бронзового дзонга одним глотком.

Нин Тао также взял бронзовый Zun и выпил вино внутри. Он не злился на прежнее неряшливое поведение Синь Чжиюэ и Ли Сяофэна, но и на изменение отношения Синь Чжиюэ ему тоже не понравилось. Для него, будь то Синь Юй или Ли Сяофэн, это просто кто-то, кто случайно оказался за столом, чтобы поужинать сегодня вечером.

Ли Сяофэн не "наказал бокал вина", он сменил тему: "Цзин Бай, на этот раз мы ищем не только тебя выпить, есть еще кое-что, о чем я хочу с тобой поговорить".

Белый надел улыбку: "Что за дела?"

Сейчас Соединенные Штаты начинают торговую войну, чтобы заблокировать высокотехнологичную промышленность нашей страны, особенно полупроводниковую", - сказал Ли Сяофэн (Li Xiaofeng). Я знаю, что ваш NWT все это время занимался производством и исследованиями полупроводников, но отказывается выходить на публику, так что он не большой. Сейчас есть возможность, я говорил с моим отцом, он также заинтересован в инвестировании, хотят подписаться на тридцать процентов от первоначальных акций, цена пакета вы удовлетворены, мы объединяем усилия, чтобы выйти на публику, New World Technology Company не упустит эту важную возможность развития".

Нин Тао был немного удивлен, если бы не Ли Сяофэн, говорящий об этом в это время, он бы не знал, что компания Бай Цзин производит и исследует полупроводники. Его не очень волновали национальные события, но он что-то знал о том, что делали Соединенные Штаты в эти дни, после того, как все отчеты были повсюду. На самом деле, он также чувствовал, что Соединенные Штаты "издеваются над людьми слишком много", но он был только врачом и не имел никакого применения для оружия в такой конфронтации между великими державами.

Уайт не стал стоять на месте.

Синь Юй сказал: "Наша семья также нуждается в тридцати процентах, если это будет сделано, ты все еще будешь боссом Нового Света, все зависит от тебя".

Бай Цзин все еще не стояла на месте и не знала, что происходит у нее в голове.

Синь Юй добавил: "Такая большая вещь, безусловно, должна быть рассмотрена, но возможность не ждет других, сейчас несколько технологических запасов сошли с ума, сборная впрыснула сотни миллиардов долларов, вы пожалеете, если упустите эту возможность". После паузы он добавил: "Конечно, что-то такого масштаба здесь не может быть предметом переговоров". Мой отец сказал, пожалуйста, приходи завтра ко мне домой в качестве гостя. Моя мама тоже хотела бы с тобой познакомиться, она ностальгирует по тебе последние несколько дней, и мы рады тебя видеть".

В его глазах было предвкушение, и эмоции, которые было трудно скрыть.

На самом деле, Нин Тао уже видел, что этому Синь Юю нравится Бай Цзин. Ли Сяофэн был здесь, чтобы поговорить о делах, но встреча с Цинь Чжуем также тронула его сердце.

Конечно, не дожидаясь, пока госпожа Бай скажет "да", Ли Сяофэн сказал: "Госпожа Цинь Чжуй, могу я пригласить вас на банкет?".

Цинь Чжуй слегка замерз, "Я?"

Ли Сяофэн с нежной улыбкой на лице: "Да, я хотел бы пригласить вас на банкет вместе, интересно, имею ли я честь".

Цинь Чжоу сказал: "Я не пойду, я должен сопровождать своего брата Нинга".

Улыбка на лице Ли Сяофэна вдруг исчезла, он никогда не переставал спрашивать женщину, иногда просто намек, эти прекрасные звезды и знаменитости сделают его счастливым, но я не ожидал, что он возьмет на себя инициативу, чтобы пригласить Циньчжоу так, не только был отвергнут прямо, но и сказал ему в лицо, чтобы сопровождать других мужчин!

Синь Чжиюэ сказал: "Доктор Нин, вы также приглашены на банкет, пожалуйста, тоже цените это".

Нинг Тао не ответил.

Бай Цзин сказал: "Доктор Нин, вы с Цинь Чжуем должны пойти со мной, я хочу посмотреть, что они скажут".

Нин Тао на мгновение подумал: "Ладно, я пойду с Цинь Чжоу".

Цинь Чжоу сказал: "Брат Нин пойдет, я пойду".

Ли Сяофэн и Синь Чжиюй обменялись взглядами, не зная, какое послание они посылают своими глазами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0157 Частный детектив**

0157 Глава Частный детектив Капающая машина направляется к переулку Хакка, мимо пролетела уличная сцена, бесчисленное количество огней создало суматошную картину.

Официальный город не спит всю ночь, пьяный на бумаге и золоте.

"Эти двое парней так раздражают, что они мне не нравятся." Цинь Чжоу нарушил тишину в машине.

Нин Тао с улыбкой сказал: "Это общество поклоняется власти и деньгам, и люди привыкли измерять ценность человека по имеющимся у него деньгам и силе". Если в человеке нет такой ценности или ее очень мало, то люди из так называемого высшего класса обычно смотрят на этого человека свысока, даже если он этого не показывает, в его сердце. Ты уже давно в пещере, оба уха слепы к тому, что происходит за пределами пещеры, и медленно ты поймешь".

Цинь Чжуй вздохнул: "Я просто не очень люблю читать книги, или я все еще старшая сестра, если бы только я была такой же хорошей, как она".

Нин Тао сказала: "Ты - это ты, а она - это она, ты тоже очень хороша, не забегай вперед".

Цинь Чжуй засмеялась, когда подошла к уху Нин Тао и прошептала: "Конечно, я твоя демоническая рабыня, медсестра в Небесной Заурядной Клинике, и я женщина с карьерой".

Нин Тао внезапно почувствовал, что ему не нужно ее просвещать.

Возвращаясь в арендный дом, Нин Тао замер, как только вошел в комнату.

Вся комната также была украшена "радостью", давая ему ощущение нахождения в новой комнате новобрачной пары. Слово "Кси" - это все, что осталось, и если его надеть, то это новый дом.

"Нравится?" Цин спросил о нем.

Нинг Тао был немного неразговорчив: "Ты можешь переодеться, если тебе не нравится?"

"Я тоже купил розовый, может, сменить его для тебя?" Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао нервно сказал: "Забудь, только красный, еще не поздно, тебе надо отдохнуть пораньше".

Цинь Чжуй последовал за ним и снова сказал: "Ты весь день устал, почему бы мне не сделать тебе массаж"?

"Нет, нет". Где Нинг Тао посмеет позволить ей делать массаж.

Цинь Чжуй был слегка разочарован: "Если хочешь, чтобы я сделал тебе массаж, просто постучи по стене, это тонкая стенка, я ее слышу".

Нин Тао кивнул, зашел внутрь и закрыл дверь, снял обувь и лег на кровать, чтобы посмотреть через телефон. Он набрал "New World Technology Corporation" в строке поиска Baidu, а затем запустил поисковую систему. Секундой позже на телефон появилась куча сообщений о "Новой мировой технологической корпорации".

Нин Тао кликнул на запись энциклопедии Байду: новые мировые технологии была основана в 2000 году Бай Шенгом и в настоящее время является генеральным директором Бай Цзин.

Сзади много всего о NWT.

Нин Тао был любопытен в своем сердце, "Кто такой Бай Шенг? Почему я никогда не слышал этого от Цзин и Бая? Это тоже демон-змея? Как и родитель, или...."

Чем больше он думал об этом, тем любопытнее становился, и Нин Тао не мог не поднять руку и не приготовиться постучать по стене. Основной конструкцией стены за кроватью является обшивка деревом, с штукатуркой стен и краской из искусственного фарфора, затем обои, которые выглядят прочными, на самом деле очень тонкими. Только что он услышал, как Цинь Чжоу идет по соседству и забирается в постель.

Однако, в конце концов, ему не удалось сбить его с ног. Первое, что она сделала, это вызвала большого змеиного демона в его комнату на ночь, чтобы поболтать, если бы она не хотела, чтобы что-то случилось, это было бы странно.

Затем он искал Синь Чжи Юя, и Байду снова дал кучу соответствующей информации.

Он пролистал одну из них: Ли Сяофэн, сын Ли Цзяньэ, председателя правления корпорации United Communications, студента старших курсов Школы экономики Северного Метрополитена в Кембридже, Англия, получил степень магистра экономики, вернулся в Китай и стал генеральным директором United Communications, семейные активы которого составляют 4,5 миллиарда долларов.........

Этот Ли Сяофэн действительно гордый сын неба, он приехал из хорошего происхождения, он также является мастером экономики из Кембриджа, он является генеральным директором семейной компании после учебы за рубежом, есть миллиарды капитала для него, чтобы играть, будущее действительно неограниченное. У такого человека действительно есть гордость.

Снова Нин Тао Байду Синь Чжи Юй.

Энциклопедия Байду: Синь Чжиюй, сын Синь Чанцзяна, председателя Servcorp Group, генерального директора Servcorp Group, исполнительного директора официальной городской торговой палаты, семейные активы 5,1 млрд. долларов, закончил Университет Гонконга, факультет бизнеса................................................

Как и Ли Сяофэн, этот Синь Чжиюэ был также высокомерным сыном небес и был чрезвычайно хорош во всех отношениях. Такой мужчина, подавляющее большинство женщин будут пытаться придерживаться его.

Нин Тао подумал про себя: "Эти двое, наверное, не знают, с кем имеют дело, но если бы они знали, что Бай Цзин и Цинь Чжуй - змеиные демоны, осмелились бы они думать иначе? К тому же, не должны ли и культиваторы, и демоны ставить их выращивание на первое место? Что Бай Шенг и Бай Цзин на самом деле отправились в море, чтобы заработать денег, разве это не ставит тележку перед лошадью?"

Его любопытство к этому белому святому росло.

После этого он еще некоторое время смотрел новости.

Кое-какие новости привлекли его внимание: исчезновение девушки-первокурсницы по имени Цзян Тин, которая в течение трех дней была вне игры, полиция вмешалась в расследование, но нет никаких улик, призывающих общественность предоставить улики и помощь детектива. Также к новостям была прикреплена фотография девушки, очень тихой и красивой девушки.

Нинг Тао бороздила брови: "Боюсь, что три дня без контакта, это всего лишь вопрос столкновения с плохими парнями с более или менее свирепым характером, ее родители не знают, как им грустно".

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао взглянул на номер звонившего, который указывал, что это Линь Циньюй, и он колебался снова и снова, прежде чем, наконец, не отвечал на телефонные звонки.

Что ты можешь сказать, если возьмешь его?

"Брат Нинг, кто звонит, почему ты не отвечаешь на звонки?" Голос Цинь Чжоу прозвучал через стену из соседней комнаты, настолько близко, что казалось, что он прозвучал через стену.

"Это Киёсу звонит." Нинг Тао сказал.

"Тогда лучше не отвечать". Голос Цинь Чжоу: "Определенно ничего хорошего".

Нинг Тао, ".........."

Через минуту телефон перестал звонить.

Нин Тао просто встал и встал с кровати, открыл шкаф и нарисовал изнутри замок с кровью, затем открыл замок с кровью и вернулся в Тяньцзинскую внешнюю клинику.

Человеческое лицо на добром и злом горшке даже на мгновение не открыло глаза, горшок пузырился добром и злом ци, еще больше зла и меньше добра.

Нин Тао посмотрел на Трипод Добра и Зла: "Вы говорите, кто здесь злой лидер? Как насчет подсказки?"

Трипод Добра и Зла даже не отреагировал ни на малейшую реакцию.

Нинг Тао пожал плечами: "Ты не только питчер, но и тупица".

У Трипода Добра и Зла все еще не было половины реакции.

Нин Тао ворчал пару раз, и после того, как он выпустил свои эмоции, он также потерял интерес к разговору с самим собой, он продолжал концентрировать травы, и после того, как концентрация работа была завершена, он начал уточнять первичный рецепт Дана снова.

Теперь, когда он усовершенствовал Первоначальный рецепт Дан, он уже был знаком с ним, на этот раз он усовершенствовал более ста двадцати Первоначальный рецепт Дан, так что ему больше не нужно будет беспокоиться о том, что Первоначальный рецепт Дан не будет доступен в течение следующих нескольких месяцев. Он положил более ста таблеток первичного рецепта в три маленьких фарфоровых флакона, а остальные поместил на верхнюю часть бамбуковой тетради, чтобы "распознать таблетки".

Результаты распознавания не удивительны и остаются бутик первичного рецепта дана.

В следующий раз Нин Тао сел на скрещенную ногу рядом с Триподом Добра и Зла, снова и снова проводя первые два уровня техники культивации посвящения, практикуя свою духовную силу. Хотя он едва мог выполнять лестницу под ногами, он мог сделать только одну ступеньку в воздухе, которая была всего несколько метров в высоту, что было достаточно далеко. Кроме того, более сильная Духовная Сила может усилить силу случайной Чакры Духовной Силы, а также Когтевого Кулака Кошки. Как он мог не жаждать более мощной духовной силы, когда все, на чем он был построен, было основано на духовной силе?

Злого Ци было много, практика была болезненной, Нин Тао скрипел зубами и держался, снова и снова, забывая о времени.........

Рано утром следующего дня Нин Тао вернулся в арендованный дом, где они с Цинь Чжуем жили.

Цинь Чжуй уже приготовила завтрак, и она положила две миски лапши и два яйца.

Нин Тао спросил, когда ел лапшу: "Цинь Чжоу, ты знаешь этого человека Бай Шенга?"

Цинь Чжуй посылала лапшу в рот, когда она услышала это, ее рука мгновенно замерзла, и ее открытый рот не закрылся, но звук не вышел.

Нинг Тао сказал: "Что это за реакция?"

Только по ее реакции, он догадался, что Цинь Чжоу знал об этом человеке, Бай Шенге.

Цинь Чжуй закрыл рот и на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Он - законный отец моей сестры и меня. Я страдаю от бесовского некроза костей с самого детства, что эквивалентно упразднению демона, поэтому я ему не нравлюсь". Это моя сестра заботилась обо мне и держала меня в живых до тех пор, пока ты не появился, иначе я бы умерла. Он не видит меня, а я редко вижу его, и я не хочу его видеть. У него никогда не было ничего, кроме сестры, он не видел ее все эти годы, и я... просто не спрашивай меня".

Всем трудно это говорить.

Нин Тао улыбнулся: "Я просто случайно спрошу, ну, я не буду спрашивать, давай прогуляемся после завтрака".

Цинь Чжуй расслабился, и на его лице появилась улыбка: "Хм, я знаю, кстати, ищите пациента с диагнозом "деньги"".

После завтрака Нин Тао и Цинь Чжоу покинули арендованный дом. Выйдя из Хакка Лейн, когда Нинг Тао собирался вызвать машину, он вдруг увидел объявление на фонарном столбе в поисках кого-то.

Это был недавно опубликованный бюллетень о пропавшей девушке-подростке, которая не выходила на связь больше недели.

Нин Тао внезапно передумал: "Цинчай, пойдем со мной в одно место".

"Куда мы идем?" Цин спросил о нем.

Нин Тао сказал: "Вчера я видел новость о том, что студентка-первокурсница пропала без вести, а девушка на этом объявлении также пропала без вести на неделю. Тут что-то не так, давай пойдем к той девушке из колледжа и проверим, это может помочь".

"Хорошо, но у меня назначена встреча с сестрой, чтобы пойти к Греху сегодня вечером, могу я прийти? Сестра ненавидит, когда вещи опаздывают и выходят из контракта". Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао сказал: "Мы успеем, давай сначала проверим".

Через полчаса в старом подразделении прибыло такси. Нин Тао и Цин прогнали машину и направились в камеру, и никто не остановил их, чтобы зарегистрироваться или что-то в этом роде, так что они просто вошли.

По дороге Нин Тао набрал контактный номер, оставленный в новостях, и через несколько секунд ответил на звонок.

"Могу я спросить, кто вы?" Человеческий голос исходил из телефона, очень хриплый и создавал впечатление, что он просто плакал.

"Тогда я здесь, чтобы помочь найти мою дочь, мы можем встретиться и поговорить?" Нинг Тао сказал.

"Могу, где ты? У тебя есть подсказка?" Мужчины обеспокоены.

Нинг Тао сказал: "Я просто встречусь и поговорю в районе, где находится твой дом".

"Хорошо, сейчас буду". Человек повесил трубку.

Нинг Тао сказал: "Подожди, не пугай людей, когда люди спрашивают, что мы делаем, мы говорим..." Он на мгновение подумал: "Частные детективы".

"Хмм!" Цин Чжуй кивнул, а потом добавил: "Я твой помощник".

Нин Тао показала намек на улыбку, хотя Цинь Чжуй по своей природе была трудной в некоторых отношениях, в целом она была простой и милой женщиной, и ощущение того, что она с ней, на самом деле, было очень комфортным. Что касается частного детектива, это была просто остановка. Он хочет помочь с вещами, конечно, нет, если он обращается к людям в его качестве врача, который бы доверять врачу, чтобы помочь решить дело? Так что все, что ему нужно было сделать, это выдать себя за частного детектива, который, несмотря на ложь, был с благими намерениями.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0158 Я позабочусь об этом.**

Глава 0158 Я позабочусь об этом. Отцу Цзян Тин было за пятьдесят, с цветущими седыми волосами и морщинами по углам глаз, реальный возраст выглядел намного старше настоящего. Он выглядел измученным и эмоционально подавленным до предела, создавая впечатление миллиона мыслей. Если бы эта внезапная новость о том, что Цзян Тин был убит, он, скорее всего, упал бы на землю.

"Ты... ты знаешь, где находится моя дочь? Просто скажи мне." Отец Цзян Тина сразу же перешел к делу, как только они встретились, его голос задохнулся от жалости.

Голос Нин Тао был нежным: "Дядя Цзян, не ищи спешки, мы здесь, чтобы помочь, мы здесь специально, чтобы узнать что-то о ситуации".

"Вы, ребята?" спросил отец Цзян Тина, немного больше путаницы и тревоги в его глазах.

Нин Тао сказал: "Дядя Цзян, не волнуйся, я частный детектив, я видел новости об исчезновении твоей дочери и особенно хотел помочь тебе".

"Частный детектив?" Отец Цзян Тина тогда покачал головой: "У меня нет денег, чтобы нанять частного детектива, мать ребенка больна, у нас даже нет денег, чтобы поехать в больницу....................................................................................". Он не мог больше говорить, когда добрался до этого момента, и слёзы падали один за другим.

Нин Тао сказал: "Дядя Цзян, не пойми меня неправильно, я здесь не для того, чтобы зарабатывать деньги, я здесь только для того, чтобы помочь". Я помогу тебе найти дочь, и не буду брать с тебя ни пенни. Кроме того, я тоже немного знаю о медицине, так что, если вы не возражаете, отвезите меня к себе домой, и я покажу тете".

Отец Цзян Тина был немного сбит с толку, где в мире есть такой хороший человек, такая хорошая вещь?

Нинг Тао не торопил его, оставив ему время подумать.

Почти за минуту до того, как отец Цзян Тин заговорил и сказал: "Хорошо, я отведу тебя к себе домой, но я скажу гадкое слово, у меня действительно нет для тебя денег".

Нин Тао сказал: "Дядя Цзян, я могу понять, если ты защищаешься, просто поверь мне на этот раз".

"Хорошо, тогда ты пойдешь со мной". Отец Цзян Тин повернулся и повел за собой.

По дороге Нин Тао поболтал с отцом Цзян Тин и узнал кое-какую информацию.

Отец Цзян Тина, по имени Цзян Фукуан, изначально работал в химической компании, но был уволен с работы из-за плохой работы компании. Он и его жена Ян Дафэн толкают маленькую машину на улице, чтобы продать завтрак, заработать немного денег, чтобы Цзян Тин учился в колледже, если этого инцидента не произошло, семья мир и покой тоже хорошо, но не ожидал такого ужасного события, семья далека от того, чтобы развалиться, только что скользит в бездну последнего шага.

Цзян Фукуань привел Нин Тао и Цинь Чжоу в жилое здание, поднялся на три этажа и затем открыл дверь в комнату.

Нин Тао и Цин Чжоу последовали за Цзян Фукуаном в дверь, дом был маленьким, всего пятьдесят квадратных метров. Входил в гостиную, диван был грязный и темный, а в некоторых местах ткань даже рвалась, раскрывая обивку внутри. Самый приличный прибор - это просто морозильник, но, скорее всего, его купили для бизнеса, а остальная техника старая, изношенная и не будет подбираться на улице.

Нин Тао учуял сильный лекарственный запах, как только он вошел в дверь, то он увидел, что окно было плотно закрыто, он не мог не хмуриться: "Цинь Чжуй, вы идете открыть окно и вентилировать его, воздух настолько плох, что даже хорошие люди будут болеть, не говоря уже о больных людях".

"Хорошо". Цинь Чжуй последовал за ним и пошел открывать окно.

Цзян Фукуан ничего не сказал, он уже был в замешательстве, где он мог заботиться о чем угодно еще.

Нин Тао вытащил небьющийся вентилятор и раздул его рукой, а прохладный ледяной ветерок в мгновение ока заставил комнату пахнуть лекарствами менее чем наполовину.

"Мистер Нинг, вы идете со мной". Цзян Фукуан подошел к комнате.

Дверь комнаты не была закрыта, и когда Нин Тао подошел к двери, он увидел Ян Дафэн лежащим на кровати. Она была немного моложе Цзян Фукуань, но тяготы жизни также сделали ее бакенбарды белыми, а углы ее глаз были полны рыбьих хвостов, а лицо было бледным без крови. С закрытыми глазами ситуация выглядела удручающе.

"Большой Фэн, проснись, в доме гости". Цзян Фукуан сказал.

Ян Да Фэн слегка открыла глаза, и слезы улыбнулись из уголков ее глаз, как она сказала дрожащим голосом: "Вернулся ли Тинь Тинь?".

Вздохом Цзян Фуцян приземлился на землю, пара мозолистых рук закрыли его обветренное лицо, но слезы вылетели из пальцев.

Именно в этот момент Нин Тао пробудил свои глаза, состояние носа и запаха. Аура жизни Ян Да Фэн вошла в его поле зрения, и аромат, исходящий от ее тела, устремился в его ноздри приливной волной, всего за несколько секунд, он уже знал состояние Ян Да Фэн, как на спине его руки.

Нин Тао пришел к кровати, вытащил небесную иглу от малого сундука лекарства, прилипнул одну иглу на сотню акупунктурных точек Yang Da Feng, после этого ввел немного особой духовной силы в голову Yang Da Feng.

Особая духовная сила вошла в его мозг, и Ян Да Фэн расслабился в целом, повернув глаза к сну. Она просто была слишком уставшей, как физически, так и морально находящейся на грани краха и нуждающейся в отдыхе.

Нинг Тао снял Небесную иглу и положил ее обратно в маленький сундук с лекарствами.

Цзян Фукуань встал от земли со слезами на глазах, "Да Фэн"? Большой Феникс?" После двух криков без ответа Ян Да Фэн вдруг напрягся: "Ты, что ты сделал с Да Фэном?".

Нин Тао сказал: "Не волнуйся, дядя Цзян, я просто дам тете Ян поспать". Она не ела половину еды в желудке, боюсь, прошло три дня с тех пор, как она поела? Она была очень слабой и в то же время испытывала сильную боль, как это могло продолжаться? Ей нужно отдохнуть, иначе она умрёт".

Цзян Фукуан вздохнула: "Тинг - плоть ее сердца, жизнь". Джензи, если что-то подобное случится с Тинг, как ты можешь дать ей поесть? Если мы не сможем снова найти Тинг Тинг, я просто пойду с ней, мы тоже не хотим жить".

Цзян Фукуан и Ян Дафэн в то время были превалирующей эрой планирования семьи, у них был только один Цзян Тинтин, если у Цзян Тинтин было три длинных и два недостатка, это потеря сына в старости, кто может вынести такую боль?

Нин Тао, который был в хорошем состоянии, был еще более чувствителен к своим эмоциям, и он также был заражен Цзян Фукуань и Ян Дафэн, с печалью в сердце, и даже хотел плакать. Тем не менее, он, наконец, удалось контролировать свои собственные эмоции и успокоил: "Дядя Цзян, не волнуйтесь, несмотря ни на что, я обязательно найду вашу дочь". Если в этом деле есть плохой человек, я тоже поймаю его и отдам вам правосудие".

Цзян Фукуан задохнулся, "Ты... почему ты нам так помогаешь? У нас даже нет денег для тебя".

Нин Тао поднял пальцы: "У небес есть глаза, добро и зло будут вознаграждены в конце концов". Вы с тетей - хорошие люди, и я хочу помочь вам, и я хочу, чтобы вы поверили, что в этом мире есть справедливость и честность".

Нин Тао вытащил еще один маленький фарфоровый флакон, откупорил его, вылил два прекрасных первичных дана по рецепту и передал один из них Цзян Фукуань перед ним.

"Что это, что это?" Цзян Фукуан спросил.

Нинг Тао сказал: "Это мое лекарство, прими его, оно поможет тебе пережить это тяжелое время".

Цзян Фукуань принял лекарство, но не принял.

Нин Тао сказал: "У тебя даже есть сердце, чтобы хотеть умереть, ты все еще боишься, что мое лекарство ядовито?"

Услышав это, Цзян Фукуань больше не колебался и положил в рот Тонкий Первоначальный Рецепт, который дал ему Дан Нин Тао, и проглотил его с наклоном шеи.

Нин Тао выжала открытые челюсти Ян Да Фэн и вставила ей в рот еще один Тонкий Первичный Рецепт Дэн.

Хотя тонкий первичный рецепт Дана является средством для диагностики золотых пациентов, но травы, используемые в нем являются либо духовными или драгоценными травами, обычные люди могут поесть, чтобы укрепить иммунную систему, а также преимущества продления жизни. Это также первый раз, когда он дал бутик первичного рецепта Дэн не-пациент с медицинским счётом, действительно делая доброе дело, не требуя ничего взамен.

"Дядя Цзян, отведи меня в комнату твоей дочери и посмотри, и мимоходом расскажи мне больше о местах, куда она ходила, и о людях, с которыми она познакомилась в день своего исчезновения. Чем больше подсказок ты мне даешь, тем больше у меня надежды найти твою дочь". Нинг Тао сказал.

"Ты отдаешь его мне". Цзян Фукуан повернул и повел за собой.

Нин Тао проследовал за Цзян Фукуань до середины другой комнаты, которая тоже была просто старой, но аккуратно укомплектованной старой мебелью. На столе много книг и канцелярских принадлежностей. В воздухе был слабый запах, характерный запах тела молодой девушки.

Нин Тао вспомнил все ароматы Цзян Тинтинга.

"Зашла полиция, задала несколько вопросов, а потом ушла." Цзян Фукуань сказал: "Я сам написал все, что произошло в тот день, а также некоторые вопросы моих одноклассников, в тетради. Я отвез его в отделение милиции, но ответственный за это дело офицер отказался и велел мне ждать новостей. Я звонил ему пару раз и сначала отвечал на звонки, но потом даже не отвечал".

Нин Тао сказал: "Дело вашей дочери - это дело о пропаже, а не об убийстве, полиция иногда рассматривает трудовые ресурсы и затраты на раскрытие дела, без четких подсказок не будут тратить полицейские усилия на поиск людей". Если это убийство, у них есть правило "бей или мисс" и они сосредоточат усилия полиции на раскрытии дела".

"Итак... что же с этим делать? Уууууу................." вскрикнул Цзян Фукуан в спешке.

Нин Тао схватил за руку, и мерцание духовной энергии также тихо ушло в тело Цзян Фукуань: "Так что я здесь, не волнуйтесь, дайте мне вашу книгу, я посмотрю, я помогу вам найти вашу дочь сейчас".

Цзян Фукуань даже не знал, что Нин Тао сделал с ним, он чувствовал себя только тепло и комфортно в своем теле, и его настроение было гораздо лучше. Он открыл один из ящиков своего стола и передал Нин Тао рабочую тетрадь: "Мистер Нин, я записал здесь все, что только мог придумать, пожалуйста, помогите мне найти мою дочь".

Нин Тао открыл рабочую тетрадь, которая была наполнена кусочками и фрагментами письма, а также некоторыми разговорами, в которых допрашивались одноклассники Цзян Тинтина.

Прочитав его, он плохо разобрался в некоторых обстоятельствах того дня, когда исчезла Цзян Тинтин. Было воскресенье, и Цзян Тинтин не пошел в школу, а после обеда отправился в место под названием "Второй Дом книги Юаня". Это было последнее место, где она появилась, и никто никогда не знал, куда она пошла с тех пор.

После прочтения Нин Тао положил свою рабочую тетрадь на стол и спросил: "Что это за место, называемое Домом книги "Вторичный Юань"?".

Цзян Фукуан сказал: "Это место для чтения, и многие студенты любят туда ходить".

"Разве за этим местом не следят?"

Цзян Фукуан покачал головой, "Да, но наблюдение за этой учебной комнатой случайно было разбито в день инцидента". Я был там несколько раз и спрашивал их, не видели ли они чего-нибудь подозрительного, но люди там просто игнорировали меня".

Нинг Тао сказал: "Ладно, не волнуйся, я позабочусь о делах твоей дочери". Я сейчас пойду в библиотеку, а вы с тетей Янг будете ждать меня дома".

Цзян Фукуань набросился и упал на колени, плача: "Если ты найдешь мою дочь, я, Цзян Фукуань, отплачу за твою доброту, работая коровой и лошадью!".

Нинг Тао не помог ему и повернулся, чтобы уйти.

С таким вставанием на колени, Цзян Фукуань должен рассматривать это как медицинские деньги.

Если он возьмет деньги, он будет наказан за то, что сделал!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0159 "Секрет в гробнице".**

Глава 0159 Секреты в гробнице Часом позже Нин Тао и Цинь Чжоу прибыли в тот дом средней школы Юаня, куда Цзян Тинтин приезжал последним. Он находится в относительно изолированном месте и занимается в основном книгами и мангами, связанными с вторичным жанром, а также продуктами, связанными с аниме. Он хорошо декорирован, но у него не очень много дел.

"Сначала ты заходи, я зайду позже". Нин Тао подошёл к уху Цинь Чжоу и сказал: "Когда я пришёл, ты притворился, что не знаешь меня".

Цинь Чжоу любопытно спросил: "Почему?"

Нин Тао сказал: "Цзян Фукуан сказал, что наблюдение здесь было нарушено в день исчезновения его дочери, я смутно чувствую, что это слишком случайно". Мы заходим внутрь и делаем вид, что незнание уменьшит внимание тех, кто внутри, и каждый ищет подсказки, выходит и разговаривает".

Цинь Чжуй кивнул: "Ладно, так я первый или ты первый?"

Нинг Тао сказал: "Сначала ты заходи, я зайду позже".

Цин гнался за вторым домом книги Юаня.

Нин Тао не торопился входить, он стоял за дверью и осматривал окрестности в течение нескольких минут, прежде чем войти. Когда он вошел, Цинь Чжуй общался с молодым владельцем магазина.

"Мисс, вы такая красивая и грациозная, если вы придете в косплей, вы точно станете хитом, хотите попробовать?" Молодой владелец магазина был очень восторжен и смотрел на Цинь Чжуй с небольшим количеством света в ее глазах.

"Вырезать... что ты имеешь в виду?" Очевидно, Цинь Чжоу не знает, что значит "косплей".

Молодой владелец магазина терпеливо объяснял: "Проще говоря, это ролевая игра, подражание персонажам в аниме, ты стоишь на месте, я посмотрю, кто тебе больше подходит.......".

Нин Тао не продолжил слушать, когда вошел рядом с Цинь Чжоу и молодым владельцем магазина. Молодой владелец магазина даже не заметил его, потому что его заблокировала погоня за Цин.

В библиотеке десятки книжных полок, заполненных книгами, связанными с квадратикой, комиксами, дисками, гаджетами и прочим подобным, а также косплей-костюмами и реквизитом. Однако на большом пространстве за читальным столом читали комиксы только два маленьких покровителя.

Нинг Тао посмотрел на углы стены, и там было два угла с установленными камерами безопасности, и камеры были включены. Притворяясь, что ищут диски, он пошел вперед по полкам и подошел к концу библиотеки. Там была лестница с красной дорожкой, которая вела на второй этаж.

Нин Тао пробудил нюхательное состояние носа, тысячи ароматов бросились в его носовую полость, и он беззвучно вспомнил запах Цзян Тинтинга, который он записал, проанализировал и сравнил его один за другим, ища любой запах, который мог остаться у Цзян Тинтинга.

Минутой позже он нашел знакомый запах, и именно этот запах оставил Цзян Тинтин в этой учебной комнате.

Этот книжный дом - относительно замкнутое пространство, и аромат, исходящий от тела, будет оставаться в нем в течение относительно долгого времени, когда бы он ни пришел сюда. Обычный человек вообще не чувствует этот запах, но для Нинг Тао, как правило, его легко найти и взять вещи. Его нос более чувствителен в состоянии нюхания, чем у собаки, которая может чувствовать запах людей на расстоянии сотен метров от него на открытом воздухе. Можно было представить, насколько сильным был запах, оставленный Цзян Тинтингом, который приехал сюда три дня назад, в этом относительно закрытом пространстве.

Аромат Цзян Тинтинга был рассеян по всему пространству учебной комнаты, сильный в одних местах и тонкий в других. В соответствии с этой ситуацией, мозг Нин Тао появился "тротуар", состоящий из запахов, которые указывали в одном направлении.

Нинг Тао следовал в направлении, обозначенном запертым запахом вперед, и вскоре подошел к концу книжного дома. Перед ним была красная ковровая лестница с надписью "Больше никаких туристов". Аромат Цзян Тинтинга протянулся вверх по лестнице, и он нерешительно переступил через доску объявлений и вышел на лестницу.

На ресепшене книжного магазина, молодой лавочник все еще распродавал, чтобы убедить Цинчая вступить в какой-нибудь косплейный клуб, не замечая совсем, что на мониторе Нин Тао поднялся по лестнице.

Когда я увидел ее в первый раз, я очень хорошо знал, чем занимается Нин Тао, и она также сотрудничала с ним, чтобы отвлечь внимание молодого владельца магазина. В последнее время я был беден и хочу купить хорошую сумку, я бы хотел попробовать, если смогу заработать деньги".

В углу рта молодого владельца магазина проплыл намек на незаметный смех: "Конечно, ты можешь зарабатывать деньги, я представил тебя нашему генеральному директору Чжану, только твое фигурное лицо, я гарантирую, что наш генеральный директор Чжан подпишет с тобой контракт, как только увидит тебя, а потом отвезет на Комик-Кон, прогулка по шоу десятки тысяч долларов - это просто маленький смысл".

"Правда? Отлично, как зовут твоего босса?" Цин спросил о нем.

Молодой владелец магазина сказал: "Моего босса зовут Чжан Вайбяо, я дам тебе одну из его визиток". Молодой владелец магазина достал бумажник, достал из него визитку и вручил ее Цин Чжуй, и снова сказал: "Меня зовут Чжан Лэй, ты можешь приходить ко мне в любое время, кстати, как тебя зовут?".

"Меня зовут... Ли Сяохун". Цинь Чжоу случайно назвал имя.

Точно так же, как она выкрикивала название этой гнилой улицы, Нинг Тао уже был на втором этаже.

Второй этаж - пространство, посвященное косплею, с большим количеством странных костюмов и реквизита, а также зеркал и гардеробных.

Аромат Цзян Тинтинга протянулся до самых губ реквизита и оказался в них.

Гроб был имитацией вампирского гроба, материал из массива дерева, окрашенного в черный цвет, прислоняющегося по диагонали к стене, суженного в верхней части. На гробу также написано: "Истинная любовь как кровь".

Нинг Тао подошел к вампирскому гробу и сильно понюхал аромат внутри гроба. Он не только почувствовал запах оставшегося в гробу Цзян Тинтинга, но и немного анестетика. Запах был настолько знаком такому врачу, что его было легко опознать.

Однако, очевидно, что гроб вампира был очищен, и неважно, был ли это запах Цзян Тинтина или запах анестетика, он был настолько слабым, что даже тот, кто находился в состоянии аромата, должен был потрудиться, чтобы понюхать его несколько раз, чтобы найти.

"Следствие" дошло до этого момента, Нин Тао уже имеет в виду общую истину - исчезновение Цзян Тинтина связано с магазином, который управляет второй мета-культурой.

Нин Тао подошел к кожаному дивану, который был расположен в углу стены, он понюхал диван и запомнил некоторые ароматы. Затем он вернулся тем же путем.

Цинь Чжоу все еще говорил глупости молодому владельцу магазина.

Владелец магазина, который утверждал, что он Чжан Лей, сказал: "Мисс Ли, вам действительно не о чем беспокоиться, наш босс - большой человек в этом кругу. Он также знает много крупных режиссеров, и до тех пор, пока вы готовы прийти и сказать, что не обязательно есть шанс стать большой звездой. Я не собираюсь лгать тебе, только твое лицо, твое тело, тебе понадобится всего два или три года, чтобы стать великим именем первого уровня".

"Правда?" У Цинь Чжуй было невинное выражение лица.

Нин Тао прошел мимо Цинь Чжоу и вышел из магазина. На этот раз, что Чжан Лей видел его, но ему тоже было все равно, его внимание было сосредоточено на теле Цинь Чжоу.

"Это все еще фальшивка, вот в чем дело, оставьте мне номер телефона или контакт." Чжан Лей сказал.

Цинь Чжоу переключил глаза, чтобы посмотреть на Нин Тао, который уже вышел из магазина.

Нинг Тао не посмотрел на нее, но кивнул.

Цинь Чжоу сказал: "Да, мой телефонный номер....."

Оставив телефон, Цинь Чжоу тоже кое-что придумал и покинул второстепенный книжный магазин юаня. Тем не менее, она не сразу поговорила с Нин Тао, но прошла долгий путь, прежде чем она пришла к Нин Тао и прошла бок о бок с ним.

"Брат Нинг, что ты узнал?" Она спросила.

Нин Тао сказал: "Большая рыба, исчезновение Цзян Тинтина связано с книжным магазином, который мы только что посетили. Другая сторона была обработана настолько чисто, что полицейские эксперты по розыску не смогли найти следов, но запах не мог никого обмануть".

Цинь Чжуй выплюнул длинный язык, а затем снова сжимался: "Тот парень по имени Чжан Лэй дал визитку, как все Чжан Шефа, и сказал мне выдавить смертельные рёбра, но я почувствовал запах гнилой души из его тела, он очень плохой человек ах".

"Покажи мне эту карточку". Нинг Тао сказал.

Цинь Чжоу передал эту карточку Нин Тао.

Нин Тао взял свою визитку и взглянул на нее, в углу его рта всплыла холодная улыбка: "Чжан Вэйбяо"? Ты можешь обмануть полицию, ты не можешь обмануть меня. Долг, который ты должен, я улажу с тобой".

"Пойдем к нему сейчас?" Цин спросил о нем.

Нин Тао сказал: "Нет, ты оставил свой номер телефона, он обязательно тебе позвонит". Ты такая красивая, он не будет без движения".

"Хихиканье........."

"Над чем ты смеешься?"

Цинь Чжуй выглядел очень счастливым: "Я не могу не радоваться, когда ты впервые делаешь мне комплимент по поводу моей хорошей внешности".

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон Нинг Тао внезапно зазвонил с входящим звонком.

Это Цзин Бай по телефону, "Где ты? Тот парень из Синь Юя прислал кого-то, чтобы поторопить вас, вы, ребята, поторопитесь, и мы поедем к семье Синь на банкет вместе".

Нин Тао сказал: "Мы на улице, ты дашь нам адрес, мы пойдем прямо туда и встретимся там".

"Хорошо, просто позвони в случайную машину, скажем, в дом Ронг Хуа, и водитель узнает, куда ты едешь, и мы встретимся с тобой у двери." Белый Цзин повесил трубку.

Цинь Чжуй постучал в угол своего рта: "Она даже слова мне не скажет".

Нинг Тао сказала: "Она торопится, но демон, который больше ценит деньги than俢, как этот, все еще первый, кого я вижу". Когда он говорил, он помахал рукой и остановил такси.

Нинг Тао открыл дверь машины: "Залезай".

Он знал, что то, что она хотела сказать, было в основном связано с Бай Шенгом и Бай Цзин, но по какой-то причине он не знал, что она не могла открыть рот. Но он мог понять ее, у каждого были свои секреты и некоторые ситуации они не могли помочь себе, она будет говорить об этом, если она хочет, или нет, он не будет заставлять ее. Несмотря на то, что ему было любопытно узнать о миссии Белого Святого, не имело значения, знал ли он об этом.

После того, как Цин погнался за машиной, Нин Тао тоже сел в машину, а затем сказал водителю: "Хозяин, езжайте в особняк Ронг Хуа".

Водитель оглянулся на Нин Тао: "Ты уверен, что место, куда ты едешь, - особняк Ронг Хуа?"

Нинг Тао сказал: "Я ясно выражаюсь, есть ли проблема?"

Водитель сказал: "Люди, которые ездят туда, ездят на многомиллионных роскошных автомобилях, и никто не ездит туда на такси, так что я немного странный, поэтому я хотел спросить и удостовериться".

Нинг Тао сказал: "Тогда поехали".

Водитель, не зная, что бормотать, завел машину и поехал в одном направлении.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0160 Клиника с рыночной стоимостью 10 миллиардов долларов?**

Глава 0160 Клиника с рыночной стоимостью 10 миллиардов долларов? Как только он вышел из машины, Нин Тао увидел внедорожник Babs G500, припаркованный на парковочном месте со стороны ворот, в котором он сидел дважды, это была машина Бай Цзина. А еще есть Цзин Бай, который стоит за воротами в белом платье с V-образным вырезом, с длинными ногами и тонкой талией.

Ворота за ней были сделаны из лучших мраморных материалов, высотой в несколько метров, как триумфальная арка, очень атмосферные.

Цин гнался за ней, чтобы освободить место для Белого, ее длинное зеленое платье, ее красивое лицо, ее идеальная фигура девять голов, ее прохладный воздух, который не похож на фейерверк, и ее бытие с Белым сделал ее восхитительное зрелище, чтобы увидеть

"Сестра". Цинь Чжоу издал крик, его глаза были наполнены любовью и радостью. Для нее и Бай Цзин, и Нин Тао - самые важные люди в этом мире.

"Сестра". Лицо Белой Цзин также было наполнено улыбками, когда она обняла Цинь-Чжуя.

Нинг Тао тоже подошел, но не потревожил объятия сестер.

В это время Ли Сяофэн и Синь Чжию вышли из ворот.

Ли Сяофэн и Синь Чжиюэ все еще были одеты в костюмы, их осанки были прямыми, и они носили бутоньерки, все источающие воздух благородства. Глаза двух мужчин, по совпадению, на Бай Цзин и Цинь Чжуй, с их грациозными улыбками, но они забывают о Нин Тао, который стоит рядом с Бай Цзин и Цинь Чжуй.

"Вы, две сестры, очень похожи на фей, спускающихся с неба, Цзин Бай, с тех пор, как я встретила тебя, все остальные женщины просто румянятся у меня в глазах." Несмотря на то, что эти слова были бесплатными, они вышли из его рта без всякого притворства, давая очень естественное ощущение. Это также умный способ сказать это, что равносильно тому, чтобы показать Цзин Баю, что он влюблен.

Белый Цзин только что засмеялся: "Юй, у тебя рот смазан? Несколько лет назад меня, может быть, снова поразили ваши слова, но я уже прошла тот возраст, когда мне нравилось слышать сладкое".

Нинг Тао хотел посмеяться в своем сердце, несколько лет назад, по крайней мере двести лет назад, так? Однако на его лице не было никаких следов улыбки, и он был спокоен.

"Мисс Цин, чтобы сказать, что вы можете не поверить, вы мне приснились прошлой ночью, после того как я попрощался." Ли Сяофэн смотрел в глаза Цинь Чжуй, температура этих глаз, казалось, таял снег.

Цинь Чжуй в тусклом состоянии сказал: "Неужели это так?"

Ли Сяофэн держал сардоническую улыбку на лице: "Конечно, это правда, если тебе интересно, я поговорю с тобой позже".

Цинь Чжуй сказал: "Простите, мне не интересно". К тому же, если я тебе снился, это определенно нехорошо".

Выражение Ли Сяофэна немного изменилось, но это было лишь мгновенное изменение, и он снова улыбнулся: "Тогда мы сможем поговорить о чем-нибудь другом, у нас будет много общих тем".

Есть проблема с мужчинами, а именно, что чем сложнее преследовать женщину, тем сильнее она гоняется. Женщины, которые пришли к нему, как только узнали, кто он, напротив, не представляли для него никакого интереса. Чем больше Цинь Чжоу был таким, тем больше он хотел покорить её!

Белая Цзин приложила губы к уху Цинь Чжуя и прошептала что-то.

Цинь Чжуй кивнул, и его глаза немного изменились.

Нин Тао не слышал, что Бай Цзин прошептал Цинь Чжуй, но он мог сказать, что Бай Цзин что-то говорил Цинь Чжуй.

Только тогда взгляд Синь Чжиюэ и Ли Сяофэна переместился на тело Нин Тао.

Уголок рта Синь Чжиюэ плавал с увядающей улыбкой: "Доктор Нин, это что, сундук с лекарствами, который вы носите на плече?"

Нинг Тао сказал: "Это действительно медицинский сундук".

Синь Чжиюэ засмеялся: "Доктор Нин действительно преданный человек, посещающий такой банкет и на самом деле несущий с собой медицинскую грудь. Однако, нет необходимости беспокоиться о внезапных проблемах со здоровьем ваших гостей, потому что в доме Ронг Хуа есть частные врачи, и они лучшие в официальном городе".

Это фраза, которая заставляет тебя выбирать на половину вины, но может быть неприятно слышать в ухе.

Тем не менее, Нин Тао только что улыбнулся слабо: "Есть непредсказуемые обстоятельства в мире, и люди имеют свои собственные несчастья и судьбы, можно сказать, что это не обязательно так, я всегда ношу с собой мою коробку с лекарствами, иногда исцеляют людей, иногда пересекают людей".

"Ватанабе"? Что ты имеешь в виду?" Синь Юй был любопытен.

Нинг Тао, однако, не объяснил.

Уайт сказал: "Перо, мы просто поговорим здесь?"

Синь Юй ласково улыбнулся: "Пожалуйста, следуйте за мной".

Нин Тао проследовал за Цин Чжуй и Бай Цзин в ворота, следуя по покрытой лесом дороге, которая была покрыта зданиями. В особняке Ронг Хуа нет зданий, это все старинные здания, и это настоящее старинное здание, плитка, настенная плитка и дерево - все это подлинные антикварные предметы. Древнее здание разбросано по всей огромной усадьбе, утонченно выложенной, как королевский сад.

Старые здания особняка Ронг Хуа были куплены по всей стране, снесены и отправлены обратно на реконструкцию. На восстановление этих древних зданий у моего отца ушло двадцать лет, и они обошлись в сотни миллионов. Если тебе понравится, я куплю его, снесу и перевезу сюда, чтобы перестроить".

Ли Сяофэн с улыбкой сказал: "Дядя Синь, наверное, хочет уйти в отставку, брат Синь, ты должен быть готов взять это на себя". Дядя Синь большую часть жизни усердно трудился, пришло время уйти на пенсию и обнять внука".

Синь Юй смеялся: "Мой старик поставил мне ультиматум, всякий раз, когда я приведу домой свою невестку, он передаст мне заботу о Сервокорп Группе". Говоря это, он сознательно посмотрел на Бай Цзин.

Бай Цзин бледно улыбнулся и был очень склонен.

Синь Юй постучал в его сердце, и его глаза были горячими.

В первый раз он был членом команды, он был очень хорошим другом команды, и он был очень хорошим другом команды, и он был очень хорошим другом команды. Он был врачом по выращиванию, не говоря уже о Синь Юе.

"Тем не менее, доктор Нинг живет комфортно". Ли Сяофэн сказал: "Доктор Нин, у вас, наверное, не будет таких проблем, да?"

Нинг Тао случайно спросил: "Как так?"

Ли Сяофэн выпустил легкий смех: "Вы просто управляете небольшой клиникой, как вы можете иметь такое давление, как брат Синь и я, несколько тысяч человек, чтобы съесть ах, вы никогда не узнаете, что это за ответственность и бремя".

Нинг Тао засмеялся: "Моя клиника труднее управляется, чем большинство из ваших двух компаний".

Ли Сяофэн и Синь Чжиюй посмотрели друг на друга случайно, и через секунду они не могли не посмеяться.

"Доктор Нинг, вы такой забавный." Ли Сяофэн не припрятал в уголке рта намек на презрение: "Если то, что вы говорите - правда, то боюсь, что ваша клиника имеет рыночную стоимость в десятки миллиардов?".

Синь Чжиюэ слегка ворчал, хотя ничего и не говорил, но голос, который выходил из ноздрей, был таким же презрением и презрением.

Нин Тао беззаботно улыбнулся, не заботясь, и ничего не потрудился объяснить Ли Сяофэню и Синь Чжию.

Миллиарды в семейных активах и семейных компаниях? В глазах простых людей такое богатство, власть и социальное положение были естественным образом недоступны, но в его глазах, владельца Небесной клиники, они были на самом деле ничем. Он шел по пути возделывания для Небес, высшей ценности, неизмеримого будущего!

У Нин Тао был "хороший характер", но Цинь Чжуй нахмурился и сказал неприятно: "Над чем ты смеешься?".

Ли Сяофэн последовал за ним и сказал: "Мисс Цин, простите, я груб, просто доктор Нин слишком смешной".

Синь Юй так сильно сдерживался, что не смеялся вслух.

Бай подняла локоть и слегка прикоснулась к талии Цинь-Чжуя, а Цинь-Чжуй немного замерла, затем закрыла рот и больше не разговаривала.

Нин Тао посмотрел на неё и мрачно сказал: "Цзин напоминает Цинь Чжуй не обижать Ли Сяофэна и Синь Чжиюэ, ей не нужно выделывать благосклонность этих двух богачей, если только у неё нет какой-то цели, но что бы это было?"

Этот вопрос не очень дружелюбен к мозгу, но Цинь Чжуй - простой змеиный демон, но Бай Цзин - "изощренный" змеиный демон, в сто раз более сложный, чем Цинь Чжуй, и ее разум - это не то, о чем она может просто догадываться.

Эмоционально заряженные слова Цинь Чжоу заставили Синь Чжиюэ и Ли Сяофэна сделать небольшую паузу, перестав искать ощущение превосходства от тела Нин Тао. Они говорили о торговых спорах, которые за это время взбудоражили глобальные нервы, а также о возможностях и проблемах, стоящих перед отечественной полупроводниковой промышленностью.

Интерес Нин Тао к разговору двух мужчин угас по мере того, как он следовал за Бай Цзином и Цинь Чжоу в сторону древнего здания.

Здание выглядело очень похоже на гостиную какого-то крупного чиновника в старые времена, с несколькими резными деревянными дверьми, которые выглядели очень атмосферно. Под ступеньками двери стояло несколько человек, один из которых стоял на самом фронте - мужчина и женщина, с точки зрения одежды и темперамента, не трудно было угадать личность мужчины и женщины, мужчиной был Синь Чанцзян, отец Синь Чжиюэ, женщина - Чжу Хунцинь, мать Синь Чжиюэ.

Река Синь Янцзы немного постарела, с серыми бакенбардами. Чжу Хунцинь совсем не выглядела старой, ее возраст был сравним с теми женщинами в ранних сороковых годах, она была хорошо одета, со стандартным аристократическим видом.

Синь Юй ускорил темп.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Сотовый Нин Тао вдруг зазвонил с входящим звонком, и он остановился на своем пути и вытащил свой сотовый. На экране телефона был указан номер телефона Фан Хуаджу, и он вдруг вспомнил, что Фан Хуаджу попросил его сделать перед отъездом в Америку.

Нинг Тао вычеркнул ключ ответа: "Брат Вах флуоресцентный, это я, что такое?"

Голос Фан Хуа Лума вырвался из телефона, звучал тревожно: "Старый брат Нинг, где ты сейчас?"

Нин Тао сказал: "Я в официальном городе, особняке Ронг Хуа".

Фан Хуа бегло удивился: "Ты в доме Синь Чанцзяна"?

Нин Тао сказал: "Да, я сопровождаю своего друга на званый ужин семьи Синь, просто скажи нам, чего ты хочешь, твоим собственным людям не нужно быть вежливыми".

"Просто вопрос последнего раза, когда я спрашивал тебя, есть пациент с очень особым статусом, которому нужно, чтобы ты вмешалась." Фэн сказал.

Нинг Тао сказал: "Где пациент?"

Фан сказал: "Мы только что прибыли на остров и собирались лететь в Маунтин Сити, и это хорошо, что я позвонил, чтобы спросить вас, иначе мы бы полетели".

"У меня нет пропуска, и если поторопишься, можешь привезти пациента в официальный город". Нинг Тао сказал.

Фан Хуа бегло сказал: "Ладно, не ходи к семье Син, мы сейчас приедем".

"В такой спешке, что это у пациента?" Нинг Тао спрашивал.

"Поговорим, когда встретимся". Фан Ва бегло сказал это и повесил трубку.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем убрать мобильный телефон и направиться к величественному холлу, похожему на древнее здание, его сердце не могло не задаться вопросом, в каком состоянии находился пациент, которого Фан Хуаху привез из Америки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0161: Мотив Уайта?**

Глава 0161: Мотив Уайта? Пара, Синь Чанцзян и Чжу Хунцинь, приветствуют госпожу Бай приятными словами, которые не скрывают радости в их сердцах. Чжу Хунцинь, в частности, держится за руку Бай Цзина и смеется, так близко к тому, чтобы назвать ее невесткой. Представь себе, какой родитель не захочет такую невестку, как Бай Цзин? Она красивая, сексуальная, у нее отличная аура, а главное, она еще и талантливая, такая молодая, чтобы быть главой технологической компании и стоить сотни миллионов! Выйти за нее замуж было бы почти так же, как выйти замуж за NWT.

Синь Чанцзян говорил с Ли Сяофэном: "Сяофэн, где твой отец?".

Ли Сяофэн сказал: "Сегодня у моего отца назначена встреча с очень важным клиентом, чтобы поговорить о вещах, но он дал мне все полномочия для того, чтобы справиться с инвестициями в "Новые мировые технологии", так что мне не нужно ждать, пока приедет мой отец, это то же самое, что и для меня, чтобы поговорить".

Синь Чанцзян улыбнулся и сказал: "Какой тигровый отец без сына, ты и наше семейное перо - лучшие люди в мире, будущее принадлежит тебе".

На самом деле это было сказано Бай Цзину, если ты ценишь моего сына, то ты замужем за самым лучшим человеком в мире.

Ли Сяофэн вежливо сказал: "Дядя перестарался, я бы не посмел сравнивать себя с Чжи Юем, он был для меня примером для подражания с самого детства".

Синь Чанцзян улыбнулся, когда его глаза наконец-то переместились к телу Нин Тао.

Нин Тао был одет в обычную одежду, носил сундук с лекарствами и вытирал сложенный вентилятор на талии. Честно говоря, изображение было немного странным, по сравнению с Синь Чжи Юй и Ли Сяофэн, это был действительно нос не нос и глаза больше не глаза.

В этот момент Чжу Хунцинь наконец-то отпустил руку Бай Цзина и временно прекратил разговор "тещи".

Синь Чанцзян сказал: "Цзин, это твой телохранитель, я позволю дворецкому развлечь его позже".

Цзин улыбнулась: "Дядя Дин, я не могу позволить себе такого телохранителя, это доктор Нин Тао Нин, превосходный врач, он живой Хуа Туо мира сегодня".

"Доктор?" Реакция Синь Чанцзяна была немного странной, как он смотрел на Нин Тао даже не похож на врача, тем более на живого Хуа Туо. Если все такие молодые люди - это Сехватуо, то все люди в больнице для домашних животных - это Сехватуо.

"Цзин, это твой друг доктор Нин?" Чжу Хунцинь также спросил.

Не дожидаясь, пока госпожа Бай что-нибудь скажет, Синь Чжиюэ сказал: "Мама, этот доктор Нин - друг сестры Цинь Чжуй, и я пригласил ее сюда".

Чжу Хунцинь сказала: "Так и было, в то время..." Она посмотрела на Синь Чанцзяна и, похоже, искала его мнения.

Синь Чанцзян в тусклом состоянии сказал: "Тогда давай сядем за стол".

Очевидно, что реакция была неохотной, но именно на пути ее сына и лица Бай Цзина она неохотно согласилась позволить Нин Тао сидеть за столом с ним.

В китайском мире еда имеет уникальную культуру, и люди разного статуса не могут сидеть за одним столом. И даже если ты сидишь за столом, как ты сидишь и как ты пьешь, за это можно многое сказать. В его положении Синь Чанцзян не смог бы сидеть за столом с Нин Тао, если бы не его сын и Цзин Бай.

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Господин Синь, я лучше сяду за стол к дворецкому, я ничего не знаю о том, что вы, ребята, говорите о делах".

"Хорошо, я попрошу дворецкого побаловать тебя позже." Синь Чанцзян сказал, что он с нетерпением ждал, когда Нин Тао заговорит сам.

Бай Цзин посмотрел на Нин Тао любопытным взглядом, как будто догадывался о Нин Тао.

Нин Тао на самом деле больше ничего не имеет в виду, он приехал сюда только ради Бай Цзин и Цин Чжуй, если бы не эта причина, он бы не приехал в особняк Ронг Хуа, даже если бы его пригласили с паланкином. Синь Чанцзян видел его как врача клиники с медленным отношением, хотя он не заботился, но мог сидеть за столом с кем-то, как Синь Чанцзян, чтобы поесть, ему было бы неудобно, было бы лучше держаться подальше, глаза не ума.

Цинь Чжоу сказал: "Тогда я тоже пойду за тобой.......".

Нин Тао прервал слова Цинь Чжоу: "Веди себя прилично".

Цинь Чжоу послушно закрыл рот.

Глаза Ли Сяофэна вспыхнули с намеком на ревность, как он не мог понять, что врач клиники, Хе Де Хе, на самом деле может сделать такую чрезвычайно красивую женщину, как Цинь Чжуй так послушно?

При входе в зал интерьер оформлен и обставлен в старинном стиле, как будто вы находитесь в зале крупного придворного чиновника.

Один за другим приезжали гости, в основном родственники и друзья семьи Синь, которые, предположительно, приезжали навестить будущую невестку семьи Синь. Есть также несколько важных людей из Servcorp Group, которые пришли поговорить о бизнесе с госпожой Бай. Как только толпа стала больше, атмосфера стала оживленной.

Нинг Тао не пошел на вечеринку и случайно нашел место для сидения.

Цинь Чжоу собирался последовать за Нин Тао, но Бай Цзин позволил ей остаться. Ли Сяофэн "воспользовался ситуацией", докучал ей, чтобы поговорить об этом, и старался изо всех сил, чтобы она была счастлива. Но это рассеянное отношение, и одна пара глаз всегда смотрит на сторону Нин Тао, намеренно или нет.

Глаза Нин Тао устремлены на тело Цзин, но все ее реакции на этом пути заставляют его чувствовать себя ненормальным, и он все более подозрительно относится к скрытым мотивам Цзин при контакте с семьей Грехов.

Белый Цзин и Чжу Хунцинь очень дружелюбны и болтливы, это немного похоже на фотографию "тещи и невестки".

Глаза Нин Тао упали на тело Чжу Хунциня, и вдруг вспомнили что-то, и в глубине души сказали: "Неправильно, Чжу Хунцинь, Чжу Хунцинь... Ее зовут только одно слово, отличное от Чжу Хунъюй, может ли она иметь какое-то отношение к Чжу Хунъюй, дочери третьего принца Чжу?".

Потом он снова подумал о невидимой фигуре, Белой Святой.

Если предположить, что Бай Цзин следует инструкциям Бай Шэна, чтобы связаться с семьей Синь, то это деньги семьи Синь, которые Бай Шэн и она хотят? Боюсь, что нет!

Именно таким образом фрагмент черепа с написанным на нем рецептом "Ищущий предков Дэн" появился в голове Нин Тао, когда он думал и анализировал его. Его сердце тоже не могло не радоваться, если бы у семьи Синь были другие фрагменты черепа Чу Хонъюя, у него был бы шанс получить полного Искателя Предков Дэна!

После этого Нин Тао не двигался и пробудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, и большая площадь предвестников вошла в его линию зрения, все предвестники были разными, переполненными в пространстве, он был словно в густой луже краски. Потом были запахи, приливы и отливы запахов, исходящие от разных людей, разные предметы, как правило, бросающиеся в его носовую полость, не пропуская ни одного удара.

Однако он не уловил запаха черепа Чжу Хунъюя и не видел никакой другой демонической ауры, кроме Бай Цзин и Цинь Чжуй. Тем не менее, он только пытался, и не сдавался, если у семьи Синь действительно был череп Чжу Хунъюй, он также должен быть спрятан в потайной комнате и в сейфе, как они могли легко учуять запах?

Нин Тао покончил со своим внешним видом и запахом и просто спокойно наблюдал за Чжу Хунцинем.

Все в Чжу Хунцине было нормально и казалось просто избалованной женщиной.

Они были в центре внимания, и многие говорили о них. У некоторых даже хватило наглости догадаться, когда состоится свадьба Синь Чжиу и Бай Цзина. Что касается Цинь Чжоу, то многие думали, что она девушка Ли Сяофэна, и что она и Ли Сяофэн были созданы друг для друга с точки зрения таланта и внешности.

Эти аргументы заставили Нинг Тао захотеть посмеяться.

Банкет открывается вместе с Бай Цзином и Цинь Чжоу, а сестер естественно сопровождают Синь Чжиюй и Ли Сяофэн. В то время как Бай Цзин очень удобно с ним, Цинь Чжуй выглядит неудобно и до сих пор время от времени смотрит глазами на Нин Тао.

Нин Тао сидел за столом с несколькими людьми, которых он не знал, и он не потрудился познакомиться с этими людьми, поэтому он случайно съел что-то и покинул банкетный зал.

После выхода из дома Нин Тао бродил по особняку Жун Хуа, используя свою способность видеть и нюхать, чтобы найти фрагменты черепа Чжу Хунъюя, которые, как он догадался, могут существовать.

Неосознанно, Нин Тао прибыл перед старинным зданием с запертой дверью и табличкой на двери, на которой написано "Зал предков Синь". Кроме этой мемориальной доски, это святилище является поистине древним зданием, кирпичам и плиткам сотни лет, и похоже, что они, вероятно, были куплены откуда-то и привезены сюда для перестройки.

Нинг Тао дернулся носом, но ничего необычного он не почувствовал. Однако, ему все же было любопытно, будет ли родовой зал клана Синь посвящен духовной карте фигуры, связанной с Чжу Хунъюй? Именно с этим любопытством он поднялся на запертую дверь комнаты.

Внезапно, ощущение кризиса ударило, и казалось, что кто-то следит за ним с ножом!

Нинг Тао яростно повернулся и посмотрел в одну сторону.

Это был горный лес за домом Ронг Хуа, густо лесистый. Дерево покачалось на мгновение, но быстро успокоилось. Кроме того, не было ни движения, ни предшествующего поля погоды, высвобождаемого жизнью, ни сильной демонической ауры. Еще более странным было то, что внезапное ощущение кризиса, которое только что появилось, исчезло, как будто это была просто иллюзия, которая возникла случайно.

"Мистер Нинг, оказалось, что вы здесь." Пришел голос.

Нин Тао искал голос и смотрел, человек в смокинге шел навстречу ему. Это был дворецкий семьи Грехов, который все еще давал Энн место на банкете, так что он узнал его, но не знал имени.

Дворецкий семьи Синь остановился перед Нин Тао и вежливо сказал: "Доктор Нин, мой внук просит вас сходить на чай в "Слуховой дом"".

Нинг Тао кивнул: "Хорошо, пожалуйста, ведите."

Дворецкий семьи Синь шагнул вперед, и Нин Тао медленно последовал за ним, вытягивая из одной руки небьющийся вентилятор и мягко раздувая ветер.

Это было внезапное ощущение надвигающегося кризиса просто иллюзией?

Он так не думал; он предпочитал верить, что это правда.

Однако, сразу после того, как он проследил за Стюардом Особняка Греха, дерево снова слегка покачалось...

Дворецкий семьи Синь привел Нин Тао к передней части "Звукового слушателя" - небольшого здания, построенного рядом с прудом с древним ароматом. Если бы это было в древние времена, то это был бы какой-нибудь вышивальный дом для госпожи Цяньцзинь или что-то вроде того.

Несколько девушек в придворных костюмах исполняют для гостей чай кунг-фу в комнате для слушаний, а Бай Цзин и Цинь Чжоу сидят за чайным столиком в окружении не только Синь Чжиюэ и Ли Сяофэна, но и нескольких молодых людей, как мужчин, так и женщин, прибывших в неизвестное время. Все эти молодые люди были хорошо одеты и обладали необыкновенным темпераментом, и даже если бы они не могли сравниться с Синь Чжиюэ и Ли Сяофэнем, они не были бы хуже.

"Мистер Нинг, вот оно, я не приму вас, идите сами". Домработница Греха сказала.

Нинг Тао кивнул и подошел.

"Брат Фенг, это же не может быть тот ребенок, о котором ты говоришь, не так ли?" Молодой человек увидел Нинг Тао и сказал это.

"Упс, не могу поверить, что до сих пор играю с фанатом, ты такой элегантный". Одна девушка сказала.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0162**

Глава 0162 Небесный спуск Дворянин Холодные слова прозвучали через это слуховое здание, и все они устремились в Нинг Тао снова.

Лицо Нин Тао не имело половины выражения, настолько спокойное, что было похоже на пруд рядом со зданием слухового аппарата, не имея даже намека на волны.

Лицо Цинь Чжуй внезапно показало гнев, когда она насмехалась над своим демоническим Владыкой перед ней, не искала ли она смерти?

"Как вы, ребята, разговариваете?" Ли Сяофэн поднял голос и сказал: "Доктор Нин - божественный врач и друг госпожи Цинь Чжуй, так что будьте осторожны со словами".

Говоря так, казалось, что он был на стороне Нин Тао, но Нин Тао знал, что те молодые люди, которые даже не знали, кто он такой, но хладнокровно говорили с ним, очевидно, были под руководством Ли Сяофэна. Иначе они не сумасшедшие. Зачем им насмехаться над кем-то, кого они не знают без причины? Эти сыновья высшего общества, как правило, более разборчивы и говорят на более высоком уровне, чем сыновья народа.

Нин Тао подошел и не убрал в руку небьющегося вентилятора. Чувство неминуемого кризиса раньше держало его на ногах, и держа нерушимый вентилятор в руках может заставить его чувствовать себя твердым.

"Доктор Нинг, присаживайтесь". Ли Сяофэн взял на себя инициативу приветствовать Нин Тао на своем месте, вежливо и вежливо.

Нин Тао сел на стул в углу стола, и Цинь Чжоу покачал головой о том, что он хотел с ним сделать. Он еще раз взглянул на Бай Цзина, который говорил с семьей Синь о сотрудничестве, и несколько руководителей из Servcorp Group были вовлечены в это дело. Серьезный взгляд Уайт и выражение ее лица, когда она пролистала книгу планов, создали впечатление, что она действительно хочет работать с Servcorp Group.

"Доктор Нинг, где вы только что тусовались?" Ли Сяофэн искал тему.

Нинг Тао сказал: "Просто прогуляйся".

Ли Сяофэн сказал: "Особняк Ронг Хуа большой, легко заблудиться, когда ты впервые приезжаешь". Если ты не возражаешь, я провожу тебя попозже."

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Спасибо, в этом нет необходимости".

Ли Сяофэн засмеялся и случайно коснулся глаз сидящей рядом с ним молодой женщины.

Молодая женщина была тем же человеком, который только что насмехался над Нин Тао за то, что он играл со складным вентилятором, и она проследила за открытием и сказала: "Это доктор Нин, мы все друзья брата Фенга, только что брат Фенг похвастался, что вы - высший божественный врач".

На этот раз она намеренно сильно откусила, как будто не хотела, чтобы ее услышали.

Нинг Тао только что улыбнулся слабо.

Молодая женщина просто встала и подошла к Нин Тао, поставив белое сырое запястье хао перед Нин Тао: "Так как ты Абсолютный Божественный Доктор, то покажи мне, мне немного неудобно в эти два дня, я не знаю, в чем проблема".

Нинг Тао не двигалась, просто посмотрела на нее.

"Баоэр, прекрати". Ли Сяофэн снова сказал Нин Тао: "Доктор Нин, мне очень жаль, это моя кузина по имени Сюэ Баоэр, она такая непослушная".

Уголок рта Нин Тао раскрыл намек на смех, но в глубине души он понял это лучше, чем кто-либо другой. Ли Сяофэн искал этих сыновей высшего общества, чтобы саркастически поддразнить его, чтобы разрушить его образ, а затем пошел за Цин. Ли Сяофэн притворялся хорошим человеком на стороне, просто чтобы казаться лучше и вежливее, чем он.

Это все подстава.

В результате Сюэ Баоэр сказал: "Кузина, я ничего не делал, почему ты так обо мне говоришь? Я просто хочу попросить доктора Нинга взглянуть на меня, он божественный доктор, божественный доктор, разве это не мелочь, чтобы взглянуть?"

Ли Сяофэн вздохнул, как будто ничего не мог поделать с этим кузеном.

Сюэ Баоэр просто положила руку обратно перед Нин Тао: "Доктор Нин, разве вы не божественный доктор? Ты даже не знаешь, как прочитать малейший глюк, не так ли?"

В глазах Цинь-Чжуя сразу вспыхнул зеленый намек.

Если бы его здесь не было, боюсь, ее змеиные когти без колебаний вонзили бы нож в живот Сюэ Бао.

"Чинг Чоу". Нин Тао сказал: "Выйди на улицу и позвони старейшине Инь, если он не ответит на звонок, ты можешь отправить ему смс-ку и сказать, что мы в официальном городе". Скажите ему, чтобы пришел и сказал, что у меня есть кое-что очень важное для него".

У Чжу Хунциня и Чжу Хунъюя были отношения, Инь Мо Лань может что-то знать.

"Хмм." Цин погнался за ним и направился к двери.

Нинг Тао использовал ее не для того, чтобы вызвать, а чтобы успокоить. Она просто так отреагировала, в случае небольшой стимуляции, змеиный коготь щелкнул и отрубил голову о землю, как это можно исправить?

Первое, что тебе нужно сделать, это извлечь максимум из своей жизни. Что еще более возмутительно, так это то, что реакция Цинь Чжоу похожа на маленькую старую невестку, которая делала все, что ей велели, и вообще не решалась жаловаться.

Мерцание гнева тихо вспыхнуло в глазах Ли Сяофэна. По его мнению, Цинь Чжоу сопровождал его, но Нин Тао хотел сказать Цинь Чжоу, чтобы он ушел, это было бы равносильно удару по лицу перед его группой младших братьев и сестер. Как человек его роста мог проглотить это дыхание?

"Что ты за доктор, одна маленькая проблема, которую ты даже не видишь." Отношение Сюэ Бао изменилось.

Нин Тао сказал ласково: "Ты совсем не болен, какую болезнь я тебе показываю"?

Сюэ Баоэр нечестно сказала: "Мне просто нехорошо, то есть я хочу, чтобы ты лечил меня, если только ты не фальшивый врач".

"Посмотрите на него, он просто обманщик, чтобы есть и пить, такой молодой, где можно получить такой высокий уровень медицинского мастерства." Молодой человек сказал с сарказмом.

"Правда, что случилось с братом Ю, теперь, когда в особняк Ронг Хуа может войти даже подмастерье-доктор?" Кто-то вмешался и сказал это.

Как только Цин прогнал их, отношение этих людей стало еще хуже.

Ли Сяофэн тоже уже не выглядел хорошим человеком и выглядел холодно.

Нинг Тао был откровенным и самоустраняющимся, а не сердитым. Он божественный врач, и должен ли он объяснять это этим людям?

"Что случилось?" Звук с этой стороны притянул Синь Юя.

Сюэ Баоэр сказал: "Брат Чжи Ю, мне немного неудобно, и я хотел бы попросить доктора Нинга взглянуть, не правда ли, он божественный доктор? Но ему плевать."

Синь Чжиюэ сказал: "Доктор Нин, просто покажите это Бао'эру, мы все друзья, зачем быть зарезервированными?"

Нин Тао ничего не сказал, и он знал, что Синь Чжиюй знает, что происходит, и, возможно, даже дал Ли Сяофэну "разрешение" играть с ним в игры.

"Я вообще не вижу в нем врача". Сюэ Баоэр заговорила и чихнула: "Брат Чжи Ю, ты слишком прост, ты веришь всему, что говорят люди".

Выглядя беспомощным, Синь Юй пожал плечами: "Не похоже, что вы плохо меня знаете".

Как раз в это время в небе внезапно раздался рев ушей. Звук крыльев вертолета перемешивал воздух, и звук находился в процессе спуска, и это было прямо здесь, в особняке Ронг Хуа.

"Что случилось? Кто осмелится быть таким безрассудным?" У Синь Чанцзяна было удивленное выражение лица, и человек также сделал большой шаг вперед, ''Иди и посмотри! Не соскабливай мою старинную плитку!"

Синь Юй последовал за ним и убежал.

Гости в Доме слуха также уехали, в том числе те немногие богатые члены семьи, которые играли в трюки с Нин Тао.

В один момент здание для прослушивания пустует, и осталось только два человека, один из них - Цзин Бай, а другой - Нин Тао.

Я думал, что ты собираешься дать пощечину той маленькой девочке, но ты ничего не сделал.

Нинг Тао сказала: "Она просто девушка, которая ничего не знает, почему я должен следовать за ней в целом".

Уайт сказал: "Похоже, снаружи идет вертолет, это ведь не может быть о тебе, верно?"

Нин Тао не ответил на ее вопрос, но сказал слова, которые он держал в своем сердце: "Первоначально то, что вы хотели сделать не имеет ничего общего со мной. Тем не менее, вы неоднократно напоминали Цинь Чжуй, чтобы не обидеть Синь Чжи Юя и Ли Сяофэна. То, как ты это делаешь, заставляет меня думать, что у тебя есть подозрение в использовании Цинь Чжоу, что именно ты задумал?"

"Над чем ты смеешься?" Нинг Тао спрашивал.

Уайт собирает свой смех: "У каждого свои моменты, я не могу сказать. Пожалуйста, ради меня и сражающихся сестер Цинь-Чжуй, оставь это дело в покое, и тебе тоже все равно".

Нин Тао осторожно спросил: "Это связано с Белой Святой?"

Бай Цзин ничего не сказал.

В это время Цин прогнался и вошел, все еще держа в руках сотовый телефон: "Брат Нин, я звонил Инь Мурану три раза, прежде чем он ответил, я действительно не понимаю, зачем он купил телефон, он должен купить клетку с голубями". Там был ропот перед тем, как она снова сказала: "Я рассказала ему о нашем времени в официальном городе, и он сказал, что приедет".

"Понял". Нинг Тао сказал, встать и подойти к двери.

Бай Цзин посмотрел на спину Нин Тао и на секунду-другую открыл рот, чтобы сказать что-нибудь, но в конце концов она ничего не сказала.

Вертолет "Черный колокол 429" приземляется на землю над Домом Славы.

Охранники Дома Ронг Хуа хотели подойти ближе, но сильный ветер с крыльев делал их неустойчивыми, и они не осмеливались подняться туда, не зная о ситуации.

Колокол 429 приземлился на кусок травы, двигатель сдох, люк открылся. Первыми из кабины прыгнули двое высоких чернокожих, сильных до почти преувеличения. По сравнению с ними, охрана особняка Ронг Хуа сразу же дала людям ощущение слабости.

После этого Фан Хуа флуоресцентно спустился из салона.

Синь Чанцзян увидел, что это был Фань Хуайлуан, удивленное выражение лица, потерял голос и сказал: "Фань Хуайлуан из Бюро, почему это он?".

"Что он здесь делает?" Сердце Синь Юя тоже удивилось, но не разозлилось. В конце концов, он не Sophora Kebab, и его ранг далеко отличается от Sophora Kebab, и он не может игнорировать Fan Huaju Ying как Sophora Kebab.

"В домашнем бюро много людей, но Фан Хуахуан следует считать одним из лучших, у него широкая сеть связей. У него должно быть что-то в рукаве, если он в воздухе в особняке Крыла Ва, не может ли это быть, что он также придет за новыми мировыми технологиями?". Ли Сяофэн тоже не мог не высказаться. Круг высшего общества был таким большим, и он хорошо знал Фан Хуаруниана.

Как раз тогда два телохранителя с осторожным взглядом держали из кабины белокурого блондина.

Четко увидев лицо пациента, Ли Сяофэн, который учился в США, был мгновенно ошеломлен: "Этот... этот человек не может быть легендарным Барнсом с Уолл-стрит, так?"

Барнс, один из нескольких голодных волков на Уолл-стрит, от которых многие финансовые рынки защищаются. Сам же он имеет звание "снайпер запаса", до тех пор пока он управляет запасами, либо попадает в рай, либо в ад.

Но как только Ли Сяофэн удивился, Синь Чанцзян немного вспыхнул: "Это он, я даже потратил пять миллионов долларов на обеденный стол с ним на Азиатском экономическом форуме в прошлом году!". Он последовал и добавил с волнением: "Нет, чего ты все еще ждешь? Пойдемте со мной, чтобы поприветствовать ваших гостей!"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0163 У меня есть свои правила посещения пациентов.**

Глава 0163 У меня есть свои правила посещения пациентов Синь Чанцзян и Синь Чжиюэ приветствовали отца и сына быстрыми шагами, и Ли Сяофэн последовал их примеру. Молодые люди из высшего общества, которых призвал Ли Сяофэн, тоже хотели подняться и хорошо провести время, попросив автограф, чтобы притвориться киской в кругу друзей или что-то в этом роде, но Ли Сяофэн уставился на них, а затем остановился в своих треках.

В это время также открылась дверь кабины вертолета, и из кабины спустилась блондинка, ее рост был не менее метра восемьдесят пять, лицо с четкими линиями, пять изысканных черт, особенно те голубые глаза, глубокие и загадочные, как море. На ней был не специальный летный костюм пилота, а рубашка и короткая юбка, а линии тела, очерченные костюмом, были безупречны, особенно пара больших длинных ног, стройная и нежная, белая и нежная, но мощная.

Но у нее также есть один очевидный недостаток, и это плоская грудь. Ее грудь была не намного больше мужской, и бедной и скудной. Такой бюстгальтер не сработал бы, и она, похоже, не носила его.

Не все люди любят пересекать горы, а некоторые воины любят ездить по лугам в погоне за ощущением плавной и бесперебойной езды.

Блондинка спустилась из кабины пилота, сделала долгий шаг и за несколько шагов догнала Fan Huailu.

Фан Хуа флуоресцентно искал человека, которого он больше всего хотел видеть глазами во время ходьбы, но он не видел этого солнечного и красивого лица.

"Мистер Барнс, мистер Ван, какой шторм привести вас сюда, какая помпезность и обстоятельства!" Синь Чанцзян ускорил темп, еще в нескольких шагах от него, и уже протянул руки, готовый пожать руку Fan Huajuan, который шел в авангарде.

Фан Хуа флуоресцентно убрал свой взгляд, а также сделал два быстрых шага, вытянув руки, чтобы пожать руку Синь Чанцзяну, его лицо было наполнено улыбкой: "Мистер Синь, не то, чтобы я не хотел вам звонить, но мистер Барнс не хотел раскрывать свое местонахождение, поэтому он и не позвонил". Мы пришли без приглашения, без проблем?"

"Конечно, это не проблема, разве я уже не говорил, помпа и обстоятельства - это помпа и обстоятельства". Мистер Ван, познакомьте меня, пожалуйста, с мистером Барнсом, с которым я однажды имел удовольствие ужинать, но, думаю, он, наверное, забыл меня". Синь Чанцзян неловко улыбнулся, оба глаза с нетерпением ждали Барнса, которого сопровождали два черных телохранителя. Он действительно счастлив, Барнс в воздухе в особняке Wing Wah, он случайно выпустил сообщение, говоря, что Волк с Уолл-стрит хочет инвестировать в Servcorp Group, акции определенно натираются!

Как лицо большого пирога Барнса приравнивается к трем стоп-сигналам?

Фан Ва бегло подошел к блондинке и прошептал ей на ухо.

Блондинка кивнула, потом снова подошла к Барнсу и что-то сказала.

Барнс кивнул.

Только тогда Фан Ва сказал: "Мистер Синь, вы идете со мной".

"Спасибо". Синь Янцзы был взволнован.

Синь Чжиюэ и Ли Сяофэн хотели последовать за ними, но Синь Чанцзян взглянул на них недовольным взглядом: "Вы двое подождите немного, не мешайте мистеру Барнсу".

Синь Чжиюэ и Ли Сяофэн были немного подавлены, но они все равно честно стояли на месте и ждали.

Фан Вах бегло притягивал Син Чан Цзяна к Барнсу, который остановил черного телохранителя, который собирался подойти и обыскать его.

Барнс сказал во рту полный английский с калифорнийским акцентом: "Я Барнс, я здесь, чтобы увидеть доктора Нинга, могу я спросить, где он?"

Уровень английского Синь Чанцзяна был примерно таким же, как у ученика третьего класса средней школы, он совсем не понимал его, но притворялся, что понимает его: "Мистер Барнс, для меня большая честь, что вы пришли в мой скромный дом".

Барнс на мгновение нахмурился, он тоже не мог понять, что говорит Синь Чанцзян.

Ван Вал сказал: "Мистер Син, мистер Барнс приехал к доктору Нингу, ранее доктор Нин звонил мне и сказал, что он здесь, мы специально прилетели с острова, пожалуйста, спросите, где он?"

У Синь Чанцзяна было ошеломительное выражение лица, "Доктор Нин? Какой доктор Нинг?"

Фан Ва бегло сказал: "Доктор Нинг Тао Нинг, Барнс имеет некоторые проблемы со здоровьем и хотел бы попросить доктора Нинга увидеться с ним".

Синь Чанцзян мгновенно пришел в голову молодой человек, одетый случайно, неся сломанную деревянную коробку и держа в руках сложенный вентилятор, также мгновенно застыли на месте. Барнс приземлился в особняке Ронг Хуа, он думал, что это дворянин с небес, или даже причудливо думал, что это Барнс положил глаз на свою большую группу и хотел инвестировать, но он не ожидал, что люди придут сюда только для того, чтобы найти кого-нибудь. И это был тот человек, который ранее возмущался тем, что люди не были квалифицированы, чтобы сидеть за столом с ним и позволяли им сидеть за столом с дворецким!

Те же самые слова услышали Синь Чжиюэ и Ли Сяофэн, которые были недалеко, и обе челюсти так неожиданно упали на землю. У Ли Сяофэна, в частности, были смешанные чувства. Сразу за ним в здании слухового аппарата, он также поручил нескольким младшим братьям и сестрам высмеивать Нин Тао, прося его опозорить себя и взять на себя инициативу, чтобы оставить Грин Чейз, но не ожидал, что он действительно был божественным врачом, даже легендарная фигура, как Барнс был вынужден спешить, чтобы найти его для лечения!

Блондинка сказала на сыром китайском: "Простите, доктор Нинг здесь?"

Это был простой вопрос, но Синь Чанцзян не знал, как на него ответить. Честно говоря, в его сердце было чувство унижения.

Фан Хуа бегло вытащил свой мобильный телефон, но как раз в тот момент, когда он собирался позвонить Нин Тао, знакомая фигура внезапно попала в его поле зрения. В его сердце возникло мгновенное ощущение облегчения, и на его лице появилась улыбка, когда он поднял правую руку высоко и помахал: "Старый брат Нинг, сюда, сюда!".

Человек, которого он видел, был не кто иной, как Нинг Тао.

Нин Тао держал в одной руке небьющийся вентилятор, и он был открыт, неся на плече маленький сундук с лекарствами, и медленно шел в сторону этой стороны. Этот его образ настолько маловероятен, что ассоциируется с профессией врача, что он выглядит как пухлый юноша, идущий по улице в сияющих кожаных туфлях.

Все глаза упали на него.

Божественный свет смущения и сомнений капал из глаз блондинки: "Мистер Фэн, он... тот самый доктор Нинг, о котором вы говорили?"

Фан Ва кивнул: "Мисс Джоанна, да, он тот самый доктор Нинг, которого я рекомендовал мистеру Барнсу". Он не традиционный врач, так что образ не будет отличаться от образа традиционного врача".

Джоанна, так зовут блондинку. Она была одной из многих сирот, усыновленных Барнсом, полное имя Барнс Джоанна. Образованная в высшей степени и обученная в самых жестоких боях, она служила на стороне Барнса хорошо округлой рукой, прежде всего в роли ассистента и телохранителя.

Очевидно, что описание Ван Вала не заставило Джоанну забыть о сомнениях и вопросах, когда она сказала: "Я должна попробовать его".

Фан Хуа бегло засмеялся: "У доктора Нинга свои правила посещения и лечения пациентов, вам лучше быть с ним вежливым и не раздражать его, иначе вы можете прийти просто так".

Углы рта Джоанны слегка изогнулись, и ей явно не понравилось то, что сказал Фан Хуахуаджу.

Нин Тао подошел, его глаза на мгновение задержались на лице Коханы, прежде чем перейти к лицу Барнса, которое стояло позади него, и, наконец, вернулся к лицу Фан Хуа флуоресценции, как он сказал в обморок: "Этот старик - тот самый пациент, которого вы привезли"?

Реакция Фан Ва Лама была немного странной: "Вы... не знаете мистера Барнса?"

Нинг Тао снова взглянул на Барнса: "Это тот старик, о котором ты говоришь? Почему я должен его знать?"

Флуоресценция Fan Wah уже была безмолвной. Один из немногих голодных волков на Уолл-стрит, один из многих "опасных людей", на предотвращение которых ориентирован финансовый рынок, считается знаковым хищником капитала бизнесменами реки Синь-Чанцзян, он на самом деле не знает!

Углы рта Иоганны наклонились еще выше, она поняла слова Нин Тао и не почувствовала в словах Нин Тао ни следа "уважения".

Не дожидаясь, пока Цяо Хана скажет хоть слово, Синь Чанцзян сказал недовольный: "Нин Тао, что это за отношение? Как ты можешь говорить с мистером Барнсом с таким отношением?"

Нин Тао сместил глаза и посмотрел на Синь Чанцзяна: "Тогда какое отношение я должен использовать, чтобы говорить? Скажите, что он мой человек чести, и укусите автограф?"

Лицо Синь Чжиу и Ли Сяофэна было даже жарким от зловония.

Джоанна посмотрела прямо в глаза Нин Тао: "Доктор Нин, мы приехали из Соединенных Штатов, это была трудная поездка, прежде чем вы меня вылечите, я бы хотел поговорить с вами и узнать о вашей ситуации, это нормально?"

Нинг Тао сказал: "Ты пытаешься выяснить, каких людей я исцелил, какую квалификацию, так?"

Джоанна кивнула.

Нинг Тао сказал: "Извините, у меня есть свои правила посещения пациентов, мне не нужно ничего доказывать ни одному пациенту".

Ли Сяофэн сказал: "Ты не можешь это вынести, не так ли? Я слышал, как вы говорили, что еще даже не прошли ординатуру, и хотя вы сертифицированы как врач, я не думаю, что у вас есть даже клинический опыт. Кто вы такой, чтобы лечить мистера Барнса, когда такой интерн, как вы, даже не считается обычным врачом?"

"Думаю, он притворяется, он лжец из Цзянху". Сюэ Баор намеренно говорила громко.

Выражение Джоанны мгновенно изменилось: "Доктор Нинг, они говорят правду?"

Нинг Тао слабо кивнул: "Это правда, у меня еще нет диплома о медицинском образовании".

"Боже мой!" Джоанна расправила руки, флуоресцентно подвела глаза к Фан Хуа и невозмутимо сказала: "Господин Фан, вы что, играете с нами?".

Фан Ва не знал, как реагировать.

Нинг Тао сказал: "Брат Флуоресцентный, этот пациент важен для тебя?"

Вентилятор Хуа флуоресцентно улыбнулся горькой улыбкой и кивнул.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда, ради твоего же блага, я ему покажу". Сказав это, он подошел к Барнсу, который стоял в стороне и наблюдал за ним, и именно в это время он пробудился в состоянии видения и обоняния своими глазами и носом.

Джоанна протянула руку и схватила голыми руками Нинг Тао: "Чего ты хочешь?"

Почки мистера Барнса отказывают, простата растет, сдавливая уретру, и теперь у него возникают трудности с мочеиспусканием и боли в почках", - сказал Нинг Тао (Ning Tao). Его лицо не было жирным, симптом отека от почечной недостаточности. Он уже не достаточно взрослый для замены почки, но его жизнь находится под угрозой, если это состояние продолжится. Моя оптимистическая оценка, даже при нынешнем медицинском климате в США, заключается в том, что он проживет максимум год".

Рука Джоанны соскользнула с плеча Нинг Тао, ее лицо было наполнено шоком.

Нин Тао оглянулся на Цяо Хана: "Эта болезнь, ты хочешь лечения?"

Джоанна проснулась, как во сне, и с восторгом сказала: "Исцелитесь, конечно, исцелитесь!".

Нинг Тао стучал зубами и улыбался: "Это не тебе решать, а мне."

Джоанна замерла на месте.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0164. Ну, я пойду.**

0164 Глава 0164 Нин Тао подошел к Барнсу, два его телохранителя черной ваджры немедленно "закрыли дверь" и заблокировали тело Барнса. Один из них также поднял правую руку, дав знак Нин Тао держаться подальше. Однако, не дожидаясь, пока он что-нибудь скажет, Барнс поднял руку и похлопал его по плечу.

Это язык тела, который убирается с дороги.

Двое черных обезьян-телохранителей сдались.

Барнс и Нинг Тао посмотрели друг на друга четыре раза, и в углу его рта всплыла странная улыбка: "Ты доктор"?

Нин Тао сказал по-английски: "Да, ваше состояние немного плохое, но я, наверное, смогу вас вылечить, так что вам не стоит беспокоиться, вам просто нужно сотрудничать с моим лечением".

Барнс сказал: "Я знал, что эта поездка в Китай не разочарует, с первого момента, когда я увидел вас, я понял, что вы другой человек, вы очень уверены в себе, и мне нравятся уверенные в себе люди. Но вы даже не прочитали мой отчет по медосмотру и не сказали, что это вылечит меня, я хочу знать, почему вы так уверены в себе, не могли бы вы мне сказать?".

Нин Тао сказал: "Я уже поставил диагноз, но так как вы не понимаете по-китайски, я просто повторю его". Почки сломаны, функция нарушена, простата плохо растет, сдавливая уретру. Оптимистично, у тебя есть еще один год, но подавляющее большинство этого времени тебе придется просто лежать на больничной койке".

Барнсон удивлённо посмотрел: "Откуда ты знаешь? Ты даже не осмотрел меня".

Нин Тао слабо сказал: "У меня, естественно, есть свои средства, эта ваша болезнь - лишь небольшая проблема на моем месте, мне нужно только одно лечение, чтобы вылечить ее".

Барнс был еще более удивлен и взволнован, "Лекарство?"

Нинг Тао сказал слабо: "Если ты мне не веришь, просто притворись, что я ничего не говорил". Если ты мне поверишь, я дам тебе шанс, ты хочешь исцелиться?"

Барнс с воодушевлением сказал: "Исцелитесь, конечно, пожалуйста, не поймите меня неправильно, я просто хочу понять ситуацию, чтобы я знал, как я буду сотрудничать с вами и какие подготовительные мероприятия я должен провести".

Только те, кто был болен в течение длительного времени может относиться к его чувствам в этот момент.

"Мне нужна только одна комната для лечения, кроме того, у меня есть свои правила посещения и лечения больных людей, никто не может войти в комнату, где я вижу и лечу больных людей, как мой пациент, вы должны безоговорочно выполнять то, что я прописываю вам". Нинг Тао сказал.

Барнс без колебаний сказал: "Нет проблем, я готов следовать вашим правилам".

Джоанна бегло сказала Фан Хуа: "Господин Фан, не могли бы вы попросить хозяина подготовить для нас комнату?"

Фан Ва кивнул.

Но не дожидаясь выступления Фан Хуа, Синь Чанцзян сказал: "Я здесь хозяин, что бы ни понадобилось мистеру Барнсу для этой комнаты".

Джоанна улыбнулась Синь Чанцзяну: "Спасибо, господин Синь".

Нинг Тао сказал: "Это хорошо, иди готовься, я могу лечить мистера Барнса, когда комната будет готова".

Глаза Синь Чанцзяна мелькали от неудовольствия, если это Барнс или Цяо Хана разговаривали с ним в таком тоне, не было абсолютно никаких проблем, но не Нин Тао, маленький врач клиники был квалифицирован, чтобы разговаривать с ним в таком тоне?

"Кем, черт возьми, ты себя возомнил?" Синь Юй громким голосом сказал: "Это клан Синь, не твоя очередь диктовать. Более того, вы даже не вылечили Достопочтенного мистера Барнса, так чем вы так гордитесь?"

Нин Тао сказал несколько затаив дыхание: "Я только что сказал, чтобы подготовить комнату, почему ты так взволнован? Ну, я пойду пешком."

"Ха! Как будто кто-то тебя остановит." Синь Юй ворчал с презрением.

Он скрывал всё от Нин Тао ради Цзин Цзина, но Цзин всё ещё разговаривает с Цинь Чжуем в комнате для слушания, а не здесь, так что он не может сдерживаться и больше не должен.

Нин Тао слегка пожал плечами, развернулся и подошел к входу в особняк Ронг Хуа.

"Что происходит?" Барнс был встревожен, он проделал весь этот путь из Америки, чтобы обратиться за медицинской помощью, и врач, который дал ему проблеск надежды повернулся и ушел, не сказав ни слова, прежде чем он смог понять, что происходит.

Ван Вал сказал: "Мистер Барнс, хозяин, вероятно, не хочет, чтобы доктор Нинг лечил вас здесь, и, похоже, нам придется пойти и найти комнату".

К этому времени Нинг Тао уже ушел на несколько метров и даже не оглядывался назад.

"Чего мы ждем? Иди за доктором Нингом сейчас же!" Барнс был еще более взволнован.

Два телохранителя последовали за ним и помогли ему добраться до входа.

Джоанна сухо побежала за Нин Тао, "Доктор Нин, пожалуйста, подождите".

Синь Юй был ошарашен.

На самом деле была только одна причина, по которой Барнс мог быть здесь, и это было то, что Нинг Тао был здесь. Он ревновал к способности Нинг Тао заставить Барнса прилететь за медицинской помощью, а мгновенный эмоциональный всплеск заставил Нинг Тао покинуть свой дом. Нинг Тао ушел, что Барнс все еще делал здесь?

"Дурак!" Синь Чанцзян не мог не ругать Синь Чанцзяна.

Лицо Синь Юя внезапно стало жарким от зловония, но ему пришлось держать его в руках.

Синь Чанцзян нарисовал ему ноги и погнался за ним: "Мистер Барнс, пожалуйста, подождите минутку.......".

Ранее Грех потратил 5 миллионов долларов, чтобы получить столик с Барнсом для выступления в СМИ. В то время он и не мечтал, что однажды Барнс прилетит в свой славный дом на вертолете и попросит комнату на прием к врачу. Если такая вещь выйдет наружу, то у него будет не только отличное лицо, но и акции Servcorp Group поднимутся, а это все реальные деньги. Но потом он разозлил врача, и все сошло на нет!

Но это было не самое худшее, что его беспокоило, так это то, что знаменитый голодный волк с Уолл-стрит пришел к нему в комнату, а он даже не одолжил ее, и оскорбил врача, который виделся с Барнсом, и если бы дело в том, что Барнс увидел его, провалилось бы из-за его собственной стороны, то ему пришлось бы столкнуться с гневом Барнса!

Что такое Макро Груп в глазах такого столичного хищника, как Барнс? Это просто кусок корейки.

Тревожный в сердце, Синь Чанцзян выбежал из скорости, что он мог бежать только тогда, когда он был в средней школе, повернув глаза и догнать Нин Тао, который шел впереди него. Он не был Синь Чжи Юем, ослепленным ревностью и гневом, он знал, что есть только одно решение проблемы, если он хочет оставить Барнса, и это было для Нин Тао, чтобы остаться.

"Доктор Нинг, пожалуйста, останьтесь, я отпущу кого-нибудь и сразу подготовлю комнату, вы задержите дыхание, задержите дыхание, это все потому, что Собачка ничего не знает, просто простите меня, хорошо?" Синь Чанцзян никогда раньше не умолял таким низким голосом, и это был первый раз.

Нинг Тао остановился на своем пути.

Линия Барнсов также остановилась на своих путях.

Нин Тао на мгновение подумал, а потом покачал головой: "Плохо".

Как бы плохо ни чувствовал себя Синь Чанцзян, когда услышал, что если бы не Барнс, он боялся, что не сможет устоять перед пощечиной, чтобы побить неграмотного отродья. Но мысль о Барнсе позади него проглотила в его желудке рот, полный обиды и гнева, а также показала довольно умиротворенную улыбку: "Доктор Нинг, могу ли я извиниться перед вами здесь? Простите, простите, просто успокойтесь".

Нинг Тао мягко сказал: "Тебе не за что извиняться передо мной". Не тебе ведь тоже стоит извиняться?"

Какой умной и остроумной была фигура Синь Чанцзяна, он последовал за ней и повернулся к Синь Чжиюю: "Чего ты до сих пор стоишь? Поторопись и извинись перед доктором Нингом!"

То, как Синь Чжиюэ смотрел на Нин Тао, было похоже на нож, и человек не двигался. Молодежь была популярна, не говоря уже о таких богатых детях, как он, которые не терпели неудач и считали себя лучше после всей жизни. Пусть он извинится перед врачом, который руководит клиникой, как ему может быть стыдно за этого человека!

Нин Тао засмеялся: "Послушайте, как ужасны его глаза, я не осмелюсь больше оставаться здесь, иначе он точно меня ударит". Сказав это, он собирался снова уйти.

"Нет, нет, нет, доктор Нинг, подождите меня!" Синь Чанцзян потянул за руку Нин Тао, затем отпустил и с большим шагом побежал обратно.

Синь Чжи Юй вдруг понял что-то и нервно сказал: "Папа, что ты, что ты делаешь?".

Как только его слова упали, Синь Чанцзян, который подбежал к нему, внезапно взмахнул рукой и ударил его по лицу.

Папа! Хрустящий звук.

Люди, стоящие рядом с Синь Юем, были ошарашены.

Синь Чанцзян бушевал, ''Ты ублюдок! Тебе не кажется, что ты причинил достаточно неприятностей? Иди и извинись перед доктором Нингом!" Внезапно он схватил Синь Чанцзяна за воротник, подошел к уху Синь Чжиюэ, скрипел зубами и сказал: "Если Барнс не обратится за медицинской помощью, подумайте, что он с нами сделает? Он может уничтожить наш великий конгломерат по щелчку пальцев!"

На лбу Синь Чжи Юя мгновенно вспыхнул холодный пот, он ничего не боялся, но денег не боялся. Если Магнум Груп рухнет, все, что у него сейчас есть, исчезнет.

Эти слова также услышала Ли Сяофэн, который стоял рядом с Синь Чжиюэ, у которого также был озноб на спине и подсознательно отступил назад обеими ногами. Это он работает больше, чем Синь Юй! Его компания недостаточно велика, чтобы Барнс ее ненавидел, так в чем смысл?

Но, не дожидаясь, пока Ли Сяофэн достигнет своей маленькой цели - спрятаться за толпой, подошел голос.

"Мастер Ли, куда вы идете? Приходите и поболтайте". Нинг Тао сказал.

Нинг Тао засмеялся: "Мне нравится это слышать".

Синь Чжи Юй также закрепил голову и сделал два шага вперед, слегка склонив голову: "Доктор Нин, я был неправ, пожалуйста, простите меня".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Ничего, ничего, немного словесной неуместности, я еще не настолько мелочен. Тогда оставайся, а я буду лечить мистера Барнса".

С долгим вздохом облегчения, Синь Чанцзян последовал: "Я попрошу кого-нибудь подготовить комнату немедленно".

Нинг Тао сказал: "Не нужно готовиться".

Тело Синь Чанцзяна на мгновение застыло и снова напряглось: "Доктор Нин, что вы... что вы имеете в виду?"

Нинг Тао сказал: "Просто иди в зал своих предков, там приятная обстановка".

Мерцание гнева вспыхнуло в глазах Синь Чанцзяна, но это мерцание гнева мгновенно затухло, и он улыбнулся и сказал: "Хорошо, как хочешь, родовой зал - это родовой зал".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0165 Бессмысленная карта и великий филантроп**

Глава 0165 Бессмысленный знак и великий филантроп Дверь в родовой зал была открыта, и тем, кто открыл замок, был Синь Чанцзян. Пришла и его жена Чжу Хунцинь, и Нин Тао ожидала увидеть особое выражение ее лица, но от начала до конца она выглядела спокойной.

Цин Чжуй и Бай Цзин тоже пришли, но Чжу Хунцинь был немного удивлен реакцией Бай Цзина. Она посмотрела на старинные деревянные двери открытого родового зала, и на Нинг Тао, который стоял рядом с деревянными дверями, и этот взгляд показался сложным.

Нинг Тао посмотрел на это в глаза, но на поверхности не было никакой реакции.

"Хорошо". Синь Чанцзян сказал: "Дверь в святилище открыта, доктор Нин, вы можете принять мистера Барнса на лечение". Однако я хотел бы напомнить вам, что это духовный престол предков моего греховного рода, поэтому я надеюсь, что вы будете уважать себя".

Нин Тао сказал: "Мне не надоело переворачивать твои Станции Предков, тебе не нужно напоминать мне о чём-то ещё, ну, вы все спускаетесь вниз".

Синь Чжи Юй бросился к Нин Тао и улыбнулся, эта улыбка выглядела откровенно.

Однако Нин Тао знал, что после этого конфликт между ним и семьей Синь не удастся разрешить. Для эгоистичного отца и сына семьи Синь он был равносилен унижению семьи Синь перед всеми присутствующими сегодня. Но что с того? Все злые злодеи этого мира - его враги, и ему наплевать на то, чтобы добавить еще несколько имен в список бесчисленных врагов.

Более того, даже если бы он не воспользовался бухгалтерской книгой "Бамбуковый краткий диагноз", он все равно мог бы сделать вывод, что тела отца и сына семьи Синь не будут чистыми. Это живое доказательство что этот стародедовский родовой зал не smog быть в особняке Rong Hua в первую очередь, это чей-то родовой зал, и кто охотно продал бы их собственный родовой зал к Синь Changjiang? Какая разница между выбором зала предков и выкапыванием человеческой могилы?

Синь Чанцзян не был столь послушен и сразу же ушел, его взгляд переместился на Барнса: "Мистер Барнс, надеюсь, доктор Нин сможет вас вылечить, в этом случае я буду очень счастлив".

Джоанна перевела слова Синь Чанцзяна для Барнса.

Барнс кивнул: "Мистер Грех, спасибо, я буду помнить о помощи, которую вы мне сегодня оказали". Я человек, который умеет отдавать, и поверь мне, ты будешь вознагражден так, как заслуживаешь".

Джоанна перевела слова Барнса на Синь Чанцзян.

На лице Синь Чанцзяна вырвалась улыбка, и это то, чего он хотел, кусочек благодарности от Барнса.

"Моя жена будет молиться за вас перед Буддой, мистер Барнс." Только тогда Синь Янцзы отступил.

Барнс сказал: "Доктор Нинг, вы будете лечить меня здесь? Почему он должен быть здесь? Здесь даже больничной койки нет".

Нинг Тао сказал: "Хватит обо мне, иди первым и жди меня".

"Хорошо, встретимся внутри." Барнс вошел в святилище семьи Син с легкой хохотой на ступеньках. Двое телохранителей собирались его задержать, только чтобы его оттолкнули.

Джоанна сказала: "Доктор Нинг, можно мне войти и остаться с отцом?"

Нин Тао сказал: "Нельзя, я сказал, искать меня на лечение, и ты должен следовать моим правилам". Я не хотел, чтобы кто-нибудь из присутствующих вмешивался в мою работу, когда я лечил мистера Барнса."

"Обещаю не шуметь".

"Это тоже не сработает."

Джоанна не была безвыходной: "Даже в больничной реанимации разрешены условные визиты родственников пациента, почему ты..."

Нинг Тао перебил ее: "Потом отвезите мистера Барнса в отделение интенсивной терапии и оставайтесь там столько, сколько захотите".

"Ты................. Джоанна задохнулась на месте.

Нин Тао, однако, не удосужился поговорить с ней глупости, как он подал знак: "Цинь Чжоу, старое правило, охраняй дверь, никому не позволено войти".

Цинь Чжуй последовал: "Хорошо, я буду охранять и вышвырну того, кто осмелится подойти".

Нин Тао кивнул и вошел в родовой зал, затем закрыл дверь в комнату.

Цинь Чжуй сделал большой шаг к дверному проему, поднял камень и нарисовал полукруг на каменном полу перед дверью, затем повернулся спиной к древней деревянной двери и стоял там, выпуклый спереди и вертикально в позе. Если она сменила длинное голубое платье на теле на военную форму, то она определенно была очень серьезным охранником.

"Что она имеет в виду, проводя черту?" Выражение Сюэ Бао было слегка преувеличено: "Она рисует кордон? Что она думала об этом месте? Тот доктор клиники был вне поля зрения, она была вне поля зрения?"

Лицо Ли Сяофэна было мрачным до крайности, и как только слова Сюэ Баоэра упали, он взглянул на молодого человека рядом с ним.

Это намек, который не нуждается в словах, чтобы прояснить это.

Молодой человек понял это, слегка кивнув головой, затем подошел к двери зала предков.

Голос Цинь Чжуй был холодным: "Не приходи".

Молодежь холодно ворчала: "Я сейчас подойду, что поделаешь? Думаешь, это твой дом? Я сейчас переступаю черту, которую ты нарисовал, и я не верю, что ты осмелился меня ударить!"

В углу рта Ли Сяофэн плавал намек на незаметный смех, это дом Жунь Хуа, а не семья Ли, Барнс этот голодный волк с Уолл-стрит даже не знает, кто он такой, он тайно наносит небольшой вред Нин Тао Барнсу лечение, Барнс время возмездия, тем больше может только отомстить главе семьи Синь, какое это имеет значение для него?

К тому времени, когда Синь Чанцзян попытался его остановить, молодой человек уже ступил на "линию предупреждения", проведенную Цинь Чжуем. Как только он схватил юношу за воротник и бросил его одной рукой, тело юноши поднялось с земли и улетело на несколько метров, а затем сильно упало на землю.

Кроме Цзин Бая, у всех дыхание захватило, эта сила слишком преувеличена!

Однако они не знали, что Цинь Чжуй по-прежнему обеспокоен тем, что это повлияет на практику Нин Тао в медицине, поэтому они проявили милосердие. Если бы это было безрассудно, она бы никогда больше не схватила юношу за воротник и не выбросила бы его, не перерезала бы юноше горло змеиным коготьем, такая операция была бы для нее гораздо менее хлопотной, и ей было бы все равно, что быть богатым ребенком.

Никто не осмелился бы выйти вперед, чтобы снова причинить неприятности с этим ходом Цинь Чжуй.

Внутри святилища глаза и нос пробудились до состояния зрения и обоняния и начали разведку внутренней части святилища, любого предмета, любого угла.

В храме есть храм, на котором размещены десятки карточек с духами. Эти карты-духовники имели фамилию Синь, а также фамилию Чжу, и довольно много.

Такие случаи были действительно редки, так как это был родовой зал семьи Синь, и если бы Чжу Хунцинь скончалась, то ее духовное место было бы хорошо, но духовное место ее материнской семьи нельзя было бы разместить здесь.

Глаза Нин Тао поочередно смотрели на духовные карты фамилии Чжу, но не видели имен знакомых исторических личностей, ему было любопытно в сердце: "В истории Чжу Сычуань, третий князь Чжу, был предан смерти Канси, и все его дети были обезглавлены. Потомки Чунчжэня в то время были полностью вымершими, где еще остались драконы и сыновья? Но если Чжу Хунцинь не связан с князем Чжу Саном и Чжу Хунъюй, то откуда здесь столько духовных карточек с чжуйскими фамилиями?".

Для этих чжуйских фамилий было действительно странно, что их духовные карты были размещены здесь.

"Доктор Нинг, зачем вы смотрите на эти знаки?" Барнс нарушил тишину в зале предков, и он тоже был удивлен, не знаками, а Нин Тао. Он думал, что Нинг Тао окажет ему медицинскую помощь, как только он придет, но он не ожидал, что Нинг Тао скажет ему хоть слово, как только он придет, просто уставившись на знаки.

Нин Тао не обернулся, а просто сказал: "Эти карты называются картами духа, и на них на всех написаны имена людей, и на каждой из них изображен мертвец".

Выражение Барнса внезапно изменилось, и он нервно спросил: "Это могила? Зачем ты привёл меня сюда для исцеления?"

Глаза Нин Тао внезапно приземлились на черную бляшку во внутренней части святилища, на других бляшках были имена, либо фамилия Синь, либо фамилия Чжу, но у этого человека не было имени.

Бессловесная карта. Чья это карта духа?

Очень странное чувство возникло в голове Нин Тао, вместе с немного видения, которое пришло от видения бессловесного знака. Но было ли это странное чувство, возникшее из ниоткуда, или вид иллюзии, порождённый бессловесной картой, был настолько расплывчатым и мимолётным, что даже он сам не знал, что это такое.

"Доктор Нинг"? Пожалуйста, ответьте на мои вопросы". Барнс был немного расстроен, но все равно делал все возможное, чтобы сдержать свои эмоции.

Только тогда Нинг Тао убрал свой взгляд с бессловесного знака, а затем посмотрел на Барнса, намекнув на улыбку, появившуюся в углу его рта, ''Мистер Барнс, почему вас волнует, какая здесь обстановка? Что тебе нужно, так это здоровье, и я могу дать тебе здоровье".

Барнс расправил руки: "Так когда ты начнешь?"

Нин Тао указал на футон, который был положен на землю: "Сядьте на него и тогда мы сможем начать".

"Сидячая терапия?" сказал Барнс в сюрпризе.

Нинг Тао сказал: "Мистер Барнс, как я уже говорил, у меня есть свои правила, когда речь идет о том, чтобы видеть и лечить больных людей, и если вы хотите вылечить свою болезнь, вам лучше не задавать мне больше вопросов и делать все, что я скажу".

"Ну, это все равно, я не буду спрашивать, я сделаю все, что ты скажешь." Барнс сел на футон и ждал, пока Нинг Тао его вылечит.

Нин Тао положил маленькую аптечку на землю, открыл ее и вытащил из нее бамбуковый набросок бухгалтерской книги, а затем передал ее Барнсу: "Мистер Барнс, пожалуйста, возьмите меня с собой".

Барнс протянул руку помощи и взял бамбуковую тетрадь, ему было немного любопытно, что это такое, он хотел открыть ее, но после того, как попробовал, ее просто невозможно было открыть.

Через несколько секунд Нинг Тао снова сказал: "Пожалуйста, верните его мне, мистер Барнс".

Барнс передал Нин Тао бамбуковый набросок бухгалтерской книги в руку: "Что это?".

Нинг Тао посмотрел на него.

Понимая, что грядет, Барнс последовал: "Простите, забудьте, что я что-то сказал".

Нинг Тао открыл бамбуковый эскиз бухгалтерской книги.

Диагноз, поставленный Барнсу, возник из бамбуковой книги: родился 14 февраля 1958 года, великий филантроп, первый человек, создавший Благотворительный фонд мира и пожертвовавший 8 миллиардов долларов в виде стартового капитала, который накопил 5,17 миллиона человек и 517 баллов за заслуги в оказании помощи жертвам в разоренных войной районах. В общей сложности 32 сироты были усыновлены подопечными и получили 128 баллов за заслуги... В общей сложности 699 баллов за заслуги могут быть назначены для их лечения и продления их жизни на 70 лет.

Этот диагноз ошеломил Нинг Тао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0166 Выполнение желания быть отцом**

Глава 0166 Выполнение желания быть отцом Диагноз, поставленный Бамбуковой книгой Джейн действительно превзошел ожидания Нинга Тао, он изначально думал, что кто-то вроде Барнса был злым, но он не ожидал, что на самом деле он будет большим филантропом.

Барнс пожертвовал 8 миллиардов долларов, создал фонд мира, предназначенный для помощи беженцам в разоренных войной районах, и усыновил 32 сироты - две вещи, только благодаря которым он получил звание крупного филантропа. В этом мире много богатых людей, но кто пожертвовал 8 миллиардов долларов на создание благотворительного фонда? С другой стороны, в Китае много богатых и благотворительных людей, но большинство из них - это хвастовство, и если они жертвуют миллион долларов, они хотят заработать 10 миллионов долларов обратно, но очень мало людей, у которых действительно есть благие намерения.

Кроме того, это был первый раз, когда он увидел бамбуковый эскиз бухгалтерской книги дать числовую дату рождения, а не лунный календарь. Однако, на Западе нет лунного календаря, а Барнс - земляной белый человек.

Барнс подошел и посмотрел на бамбуковый набросок бухгалтерской книги, к сожалению, он не узнал китайские иероглифы на ней. Его губы двигались так, как будто он хотел спросить Нин Тао, что на ней написано, но, вспомнив "правила" Нин Тао, он снова сдался и закрыл рот.

Нин Тао закрыл бамбуковый набросок своей бухгалтерской книги, и на его лице появилась улыбка: "Мистер Барнс, вы можете задать мне любые вопросы".

Барнс слегка замерз, смущенный взгляд на его большом, водянистом пирожке.

Добрый человек приходит с улыбающимся лицом, а злой - с сердитым. Это была "добродетель" Трипода Добра и Зла, и Нинг Тао, казалось, был заражен им.

"Разве ты только что не сказал, что я сделаю все, что ты хочешь, и не могу задавать вопросы?" После короткого оцепенения, Барнс все еще говорил о замешательстве в его сердце, Нинг Тао туда-сюда трансформация сделала его немного неудобным.

Нинг Тао улыбнулась: "Только что сейчас, и только сейчас, все, чего ты не понимаешь, или что тебе интересно, я могу тебе рассказать".

На мгновение Барнс подумал: "Я знал, что ты собираешься сделать, чтобы вылечить меня, у тебя даже нет инструментов и лекарств, чтобы вылечить меня в аптечке".

Нин Тао сказал: "Я не обращаюсь с пациентами, как с другими врачами, я дам вам рецепт, и вы должны подписать его после того, как вы согласитесь". Я не только вылечу ваши почки и простату, но и получу семьдесят лет жизни после этого лечения".

Барнс замер на мгновение, а потом засмеялся: "Ты шутишь? Сейчас мне шестьдесят лет, и в моем состоянии я считаю, что мне осталось прожить еще максимум несколько лет, но Вы говорите мне, что я могу добавить еще семьдесят лет к своей жизни, и я не проживу и ста тридцати лет? Думаешь, я поверю тебе?"

Однако Нинг Тао сказал: "То, что я сказал - правда, моя клиника даст вам увеличенный срок службы на семьдесят лет, что является вашим благословением". Как владелец клиники, я также дам вам некоторую компенсацию".

"Какую компенсацию ты можешь мне дать? Мне нужна твоя компенсация? Я начал свою жизнь как чистильщик обуви, и по сей день мои активы превышают 10 миллиардов долларов, и мне ничего не хватает". Говоря об этом, Барнс выпустил еще один вздох: "Бог справедлив ко всем, он дал мне мозги, чтобы я никуда не попал на рынках капитала, но он лишил меня способности быть отцом, у меня всегда были проблемы с почками, и я не могу встать снизу, я не женат по сей день, и у меня нет собственных детей".

Веря в христианство и не имея ни жены, ни детей, он, похоже, поэтому и дал 8 миллиардов долларов на создание Фонда мира. Он знает, что не может больше жить и не имеет наследников, поэтому он просто жертвует деньги, чтобы сделать что-то значимое.

Может, он и был бездумным, но ива превратилась в тень.

Сердце Нинг Тао трепещет: "Это ваше желание иметь биологического ребенка?"

Барнс сказал: "Это вообще необходимо спрашивать? Я люблю детей, иначе я бы не усыновила столько сирот".

Нин Тао посмеялся: "Это хорошо, я дам тебе несколько Демонских Почек, ты приобретешь львиные способности после того, как съешь их, тебе просто нужно найти женщину, которая сможет родить для тебя детей, чтобы исполнить твое желание быть отцом".

Барнс, однако, поднялся из футона и подошел к двери святилища, сказав, как он это сделал: "Наверное, они правы, ты просто волшебник, который может обманывать людей, ты не врач".

Нинг Тао сказал: "Тогда можешь думать обо мне, как о волшебнике".

Барнс на мгновение замер и оглянулся на Нинг Тао, но это был именно этот взгляд, как его ноги могли больше не двигаться. В его глазах руки Нин Тао пузырились от двух пламеней, которые смешивали черное и белое, они бились и горели прямо в его ладони, но кожа его не была выжжена.

Нинг Тао собрал два скопления Пламени Духа, вытащил Небесную Иглу из маленького сундучка с лекарствами и направился к Барнсу.

"Что ты... собираешься делать?" Барнс немного нервничал.

Нинг Тао сказал: "Сколько дней прошло с тех пор, как у тебя был болезненный перерыв в мочеиспускании?"

Барнс покачал головой: "Я не помню, наверное, долгое время".

Нинг Тао внезапно вонзил Небесную иглу в промежность Барнса, и в этот момент в тело Барнса также был впрыснут след духовной энергии. Простата вздувается, и отжатый мочевыводящий путь расширяется.

"О... о..." был странным ответом Барнса, как будто это было удобно и как будто это было больно.

Минутой позже Нинг Тао вытащил эту небесную иглу.

Барнс внезапно прикрыл свой маленький живот, кошачью мяту, встревоженный: "Я, я хочу в туалет".

Нин Тао Си на мгновение посмотрел на него, затем указал на угол и сказал: "Здесь нет туалета, так что давайте уладим это, как только вы спуститесь туда".

Барнс уже не мог устоять, сделав быстрый шаг к тому углу стены и расстегнув его. Душ, вымытый водой, удивительное количество воды, и по прямой!

"Боже мой! Это должна быть лучшая моча в моей жизни!" Барнс вздохнул, взволнованная улыбка на его лице.

Любому, кто голоден до глубины души, будет приятно есть гнилое мясо.

Только такой человек, как Барнс, который писал, как капельница, мог испытать радость и счастье писания в боль и удовольствие.

Глаза Нинга Тао снова переместились на бессловесный планшет, а через несколько секунд он пришел в сторону храма и протянул руку, чтобы убрать бессловесный планшет вниз.

Беспроводная карта на самом деле не является бессловесной картой с именем, выгравированным на обратной стороне.

Когда он перевернул карточку с духом, он увидел это имя одним взглядом, и дыхание Нин Тао остановилось на мгновение.

На обратной стороне мантии выгравировано имя "Чжу Хонъюй".

Но кроме названия "Чжу Хунъюй", в этом медальоне нет ничего особенного, это просто медальон, вырезанный из золотого шелкового дерева.

Глаза Нин Тао снова пролили глаза на карту духа одного чжу фамилии, и он обнаружил, что все эти имена были женскими. Он обнаружил, что все женские имена на духовной карте Чжу не были найдены только сейчас, и в его голове опять возникла загадка: "Почему все женские имена? Может ли это быть...."

"Доктор Нинг, пожалуйста, простите меня за оскорбление, которое я только что совершил." Барнс застегнул молнию и подошел к Нин Тао: "Ты не волшебник, ты истинный божественный врач". Меня лечили в лучших больницах Америки, и они время от времени не могли заставить меня писать, но вы делали это с помощью крошечной иглы. Я решил, я подпишу твой рецептурный лист, ты подпишешь лист, я не могу дождаться твоего лечения".

Барнс принял такое решение, Нин Тао совсем не удивился, Нин Тао положил духовную карту Чжу Хонъюй обратно в святилище, все еще без слов на одной стороне, обращенной к двери, со словами, спрятанными на другой стороне.

Правда, здесь были спрятаны секреты, но одной лишь подсказки о духовной карте с именем Чжу Хунъюй, написанной на ней, было недостаточно, ему все равно нужно было больше подсказок, но сейчас не время искать подсказки.

Нин Тао вернулся к своему маленькому сундуку с лекарствами и снял нормальную палочку с рецептом, а затем усадил свой маленький сундучок с лекарствами на плечо.

"Подождите, доктор Нинг, я уже извинился перед вами, вы ведь не уйдете без меня?" Барнс напрягся.

Нинг Тао засмеялся: "Как я мог уйти без тебя"? Я твое благословение и я отвезу тебя в свою клинику. Все мои обещания будут выполнены, и все, что вам нужно будет сделать, это подписать документ, который я пропишу".

Барнс расслабился: "Я знаю, тебе тоже нужно расписаться за операцию в больнице".

Нинг Тао поместил указательный палец правой руки между губами и слегка прикусил его, и следы крови мгновенно вспыхнули между его зубов. Затем он присел на землю и указательным пальцем кровоточащей правой руки нарисовал окровавленный замок на простой палочке с рецептом, которую он оторвал.

"Доктор Нинг, что вы делаете?" Барнс посмотрел на Нинг Тао удивленным взглядом.

Нин Тао не объяснил, но после того, как он нарисовал замок с кровью, он вставил ключ от клиники в замок с кровью, и с небольшим поворотом, черная, как чернила дыра сразу же появилась в пустоте перед ним.

Барнс широко открыл рот в шоковом состоянии и не мог издавать никаких звуков.

Нин Тао взял Барнса за руку и ввёл его в удобную дверь.

Дверь удобства исчезла, и обычная палка с нарисованным на ней кровавым замком расплескалась из пустоты.

Добрый и Злой Трипод показал улыбку, как только Барнс вошел в Небесную клинику, улыбку, которая была милосердной и любящей и дарила человеку очень нежное чувство.

"Это, что это за место?" Транс Барнса: "Я во сне?"

Нин Тао сказал: "Это моя клиника, я дам вам рецепт сейчас, если вы его прочитали, и нет никаких проблем, тогда попросите его подписать".

"Без проблем". Барнс сказал, что он смотрел направо и налево, и все, что было в клинике за пределами неба, заставило его задуматься.

Нин Тао быстро выписывает добродушный рецептурный лист, который он использует в китайском языке, а затем пишет то же самое на английском языке на обычном рецептурном листе. Затем он позвал Барнса к своему столу и показал ему переведенный акт рецепта для добрых мыслей.

"Невероятно, ты так хорошо меня знаешь, и правда ли то, что здесь написано? Какие добродушные заслуги я плачу, чтобы дожить до ста тридцати?" У Барнса было выражение недоверия на лице.

Нинг Тао улыбнулась: "Это все правда, ты хочешь расписаться за лечение?"

"Конечно, подпишите, почему бы и нет?" Этим Барнстед подписал двухбуквенную версию рецепта на "Гудридс".

Зеленый дым из Доброго и Злого Трипода внезапно вскочил навстречу Барнсу и в мгновение ока поглотил его.

Нинг Тао встал и подошел к каменной стене, открыл кровавый замок, ведущий в Пещеру Павильона Мечей, подошел к Поле Духов, взял три Демонские Почки, а затем снова вернулся в Небесную Внешнюю Клинику, не останавливаясь. К тому времени, как он вернулся в Небесную внешнюю клинику, Добрый и Злой Трипод все еще заканчивал лечение Барнса, который также лежал на земле с плотно закрытыми глазами.

Нинг Тао ущипнул открытую челюсть Барнса и засунул три Демонические почки в рот Барнса. Это была его компенсация Барнсу, что три демонические почки дадут ему львиные способности и исполнят его желание быть отцом.

Здесь все закончилось для него и Барнса. Барнс не вспомнит его как человека, когда проснется, и не оставит воспоминаний о клинике Sky Out Clinic.

"До свидания, мистер Барнс, и надеюсь, что возрожденный вы будете продолжать быть хорошим человеком." Нинг Тао подобрал Барнса, который лежал на земле в оцепенении, и подошел к каменной стене, окрашенной кровавыми замками........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0167: Спина великого святого**

Глава 0167: Сзади великого святого за пределами родового зала семьи Синь, глаза всех были собраны на Цинь Чжуй и на дверь комнаты позади нее. Если бы она не охраняла дверь, даже если бы Ли Сяофэн плохо ею пользовался, Цяо Хана и эти два черных телохранителя размером с пагоду не смогли бы устоять перед тем, как подняться и постучать в дверь, чтобы спросить о ситуации внутри храма.

"Брат Сяо Фэн, ты, должно быть, не подумал об этом, женщина, на которую ты смотришь, на самом деле практикующая, сотня или около того фунтов людей просто скажи, брось это." Синь Чжи Юй говорил с Ли Сяофэном, который стоял рядом с ним, но его глаза могли быть на плотно закрытой двери комнаты.

В углу рта Ли Сяофэна была плохая улыбка: "Победить такую женщину - это единственный способ почувствовать вкус, не говори обо мне, я не думаю, что женщина, на которую ты положил глаз, Бай Цзин, менее энергосберегающая, даже сестра так хороша, что может быть хуже, чем быть сестрой"?

Взгляд Синь Юя переместился на Бай Цзина, который смотрел на дверь зала предков без выражения лица. Независимо от того, под каким углом она была рассмотрена, она обладала захватывающей и душераздирающей красотой, которую он просто не мог устоять.

"Брат Ю, как ты думаешь, этот мальчик сможет вылечить мистера Барнса?" Ли Сяофэн сменил тему.

Он ворчал: "Мистер Барнс, должно быть, лечился в Соединенных Штатах, уровень медицинского обслуживания в Соединенных Штатах самый высокий в мире, даже лучшие врачи в лучших больницах США не могут лечить мистера Барнса, он единственный врач клиники, который может? Я вижу, что он просто пытается обмануть мистера Барнса, и когда он выйдет позже, мы обязательно разберемся с его трюками".

В углах рта Ли Сяофэня появился намек на улыбку: "Я так и думал, я уже давно к этому готов".

Он взглянул на Сюэ Баэр, которая стояла рядом с ним.

Сюэ Баоэр с пониманием улыбнулась Ли Сяофэну.

Как раз в это время внезапно открылась дверь Зала предков семьи Синь, и все глаза собрались на внезапно открывшийся дверной проем.

Прямо под взором толпы, Нинг Тао вышел из зала предков с Барнсом на руках. Барнс был стариком почти метра девятого и весил не менее ста восьмидесяти или девяноста фунтов, но на руках он был как спящий ребенок, и этот вес был почти ничтожен.

"Доктор Нинг, что случилось с моим отцом?" Джоанна приветствовала их с тревогой.

Нинг Тао сказал: "Не волнуйся, он сейчас очень здоров, он просто спит".

"Правда?" Джоанна была взволнована, но снова казалась немного неубедительной.

Синь Чанцзян, Синь Чжиюй, Ли Сяофэн и Сюэ Баоэр подошли, и прежде чем Сюэ Баоэр подошла ближе, она открыла рот и сказала: "Чего ты хвастаешься? То, от чего страдает мистер Барнс, является хроническим заболеванием, и вы так быстро излечите то, что есть у мистера Барнса?"

Ли Сяофэн хладнокровно засмеялся: "Мистер Барнс был в порядке, когда вошел в зал предков, мы все его видели, он был в хорошем расположении духа, почему он сейчас без сознания? Что-то не так с твоим лечением?"

Сердце Цяо Ханы уже было немного неверующим, когда Сюэ Баоэр и Ли Сяофэн сказали, что она мгновенно нервничала, и сомнения в ее сердце были еще более тяжелыми: "Доктор Нин, это то, что они сказали правду? Если так, то тебе придётся дать мне разумное объяснение!"

Не дожидаясь объяснений Нин Тао, Сюэ Баор поспешил сказать: "Мисс Цяо Хана, я думаю, вам стоит начать звонить в полицию, пока не поздно, этот человек, очевидно, подкованный лжец, мистер Барнс уже без сознания, но он все еще лжет вам в серьезной книге".

Цинь Чжуй отругала: "Заткнись! По-другому..."

Нин Тао сказал: "Цин Чжоу, не спорь с людьми".

"Хмм." Цин гнался за ним в ответ, и этот ужасный жест также отступил.

Синь Чанцзян сказал голосом: "Доктор Нин, вы должны практиковать медицину в зале моих предков, и я согласился на это, но хороший человек потерял сознание, и если вы не дадите разумного объяснения, я думаю, мы действительно должны позвонить в полицию".

Двое телохранителей "Черной Ваджры" Барнса, в основном, Сильные, подошли к Нинг Тао, готовые нанести удар.

Ли Сяофэн и Синь Чжиюэ холодными глазами посмотрели на Нин Тао, и из углов их рта раздался злорадный смех.

Нин Тао никому не объяснял, он положил Барнса на землю, одной рукой поддерживал талию Барнса, а затем ущипнул человеческую точку акупунктуры Барнса, и в процессе этого он влил в тело Барнса особую духовную силу.

Барнс издал стон и открыл глаза.

Нинг Тао ослабил Барнсу талию.

"Папа"? Ты в порядке?" Джоанна сказала с тревогой.

Только тогда Нин Тао сказал: "Мисс Кьяо Хана, вы можете сказать о состоянии здоровья вашего отца, взглянув на его лицо поближе".

Глаза Джоанны снова переместились на лицо Барнса, она не заметила изменений в лице Барнса раньше, но с этим напоминанием от Нинг Тао, она заметила, что лицо Барнса совсем не было опухшим, а его цвет лица превратился в тот здоровый цвет лица, который был таким красным в белом цвете!

Большая группа людей, ожидавшая увидеть, как Нин Тао выставит себя дураком, также была ошеломлена.

"Спина больше не болит, совсем болит, и я все еще чувствую... "Барнс вдруг склонил голову и посмотрел на промежность, это выражение было похоже на видение призрака, нога замерла на три секунды, он вдруг выпустил испуганный крик: "Боже! Он на ногах!"

Никто не знал, о чем Барнс болтал, но все присутствующие могли сказать, что это определенно был не больной человек на спине, выходящий из святилища, он был очень здоровым человеком!

"Этот парень... он действительно вылечил мистера Барнса, как такое возможно?" Лицо Ли Сяофэна было мрачным до крайности.

Отец и сын Синь Чжиюэ и Синь Чанцзян не сказали ни слова, а отец и сын были не в лучшем настроении, чем Ли Сяофэн.

Цяо Хана внезапно обнял Нин Тао страстно: "Доктор Нин, вы действительно божественный врач, вы ковали медицинское чудо, скажите мне, как вы это сделали?"

Глаза Барнса переместились из промежности в тело Нинг Тао, уставившись прямо на него, но в его голове не осталось и половины воспоминаний о Нинг Тао.

Нин Тао кашлянул неловко и сказал маленьким голосом: "Мисс Кьяо Хана, я немного не в себе".

"Ой, простите, это я слишком возбудился". Джоанна отпустила Нинг Тао.

"Вот и все, у меня дела, мне пора идти." Нинг Тао сказал это, повернулся и ушел.

Джоанна наверстала упущенное: "Доктор Нинг попросил вас подождать, вы должны остаться и принять мою благодарность от меня и моего отца".

Ноги Нинг Тао продолжали двигаться, "Не нужно".

Джоанна догнала Нинга Тао: "Мой отец очень щедрый человек, пожалуйста, останьтесь, он вам очень красиво заплатит".

"Мне не нужны деньги". Нинг Тао продолжал ходить.

Она не сдалась, но так же, как она собиралась догнать, голубая фигура внезапно заблокирован перед ней, ее лицо без выражения лица, что ледяные холодные глаза также заставляет ее чувствовать себя напуганной.

"Ты не понимаешь людей или что-то в этом роде?" В голосе Цинь Чжуя была прохлада.

Ноги Джоанны невольно замерли до остановки.

"Не позволяй мне напомнить тебе второй раз". Цинь Чжоу оставил эти слова и пошел за Нин Тао.

Вместо этого Джоанна застыла на месте, не двигая мышцами.

"Старый брат Нинг!" "Ты уже уходишь?" сказал Фан Ва.

Нинг Тао не повернул назад, а просто помахал рукой: "Брат Вах Флуоресцентный, это больше не мое дело". Ты знаешь мои правила, не упоминай их больше и не ищи меня в следующий раз."

Фан Хуа флуоресцентно улыбнулся горько: "Ладно, тогда я приглашу тебя на ужин как-нибудь в другой день".

Нинг Тао сказал: "Поговорим об этом в другой день".

Фан Хуа бегло покачал головой и прошептал себе: "Какой странный человек, ты вылечил Барнса, но ты даже не хочешь сказать ему ни слова, и ты не берешь ни копейки за диагноз, разве деньги действительно не важны для тебя вовсе"?

Он не знал, что Нинг Тао уже начислил Барнсу 699 баллов доброй воли, теперь, даже если на голову Нинг Тао будет направлен пистолет, Нинг Тао не будет взимать с Барнса ни копейки платы за лечение. Существует не только причина, по которой Нин Тао должен заплатить 2000 баллов гонорара Доброй и Злой Медицины в этом месяце, но и причина, по которой ему нужно много Доброй и Злой Медицины, чтобы уравновесить злые мысли и грехи в горшке Добра и Зла, прежде чем он сможет нормально практиковать!

Бай Цзин не ушел с Нин Тао и Цин Чжоу, она посмотрела на спину Нин Тао, и в ее глазах было слишком много всего, чтобы расшифровать.

Нин Тао внезапно повернулась и приземлила глаза на лицо Бай Цзина.

Мисс Уайт улыбнулась, ее белые зубы, и она выглядела как цветок.

Однако глаза Нин Тао остановились всего на секунду, прежде чем они ушли, приземлившись на лицо Чжу Хунциня.

Чу Хунцинь смотрела на родовой зал семьи Синь, и с самого начала и до сих пор ее глаза не покидали родовой зал.

Нин Тао также просто взглянул на него, затем повернул назад, неся с собой маленький сундук с лекарствами, встряхнул небьющийся вентилятор и быстро подошел к воротам особняка Ронг Хуа.

Его спина похожа на спину Великого Мудреца, который ушел в конце фильма "Путешествие на Запад".

Цинь Чжоу проследил за ним, подол его юбки дрожал.

Двое мужчин постепенно исчезли на виду.

"Что с этим парнем?" Ли Сяофэн сорвался, и слова тоже пузырились.

В углу рта Синь Чжиюэ появилась насмешка: "Я думал, что он откроет рот мистеру Барнсу, чтобы попросить плату за медицинскую помощь, но я не ожидал, что он уйдет вот так, этот человек...". Была пауза перед тем, как он заговорил: "Это действительно глупо, в конце концов, это бедный мальчик, который никогда не видел мира, он даже не знает, от чего отказался, он заслуживает того, чтобы стать врачом клиники".

Чжу Хунцинь подошел к Синь Чжиюэ и сказал без выражения лица: "Если бы у тебя была десятая часть его способностей и мудрости, я бы очень обрадовался".

Издевательство в углу рта Синь Юя замерло на мгновение, затем исчезло, затем опустило голову.

Чу Хунцинь сказал, когда он проходил мимо Синь Чжиюэ и проходил мимо Синь Чанцзяна: "Найдите кого-нибудь, кто будет расследовать этого парня".

Синь Чанцзян кивнул.

Белая Цзин снова засмеялась, все еще со светлыми глазами и улыбающимся лицом.

За воротами особняка Жун Хуа Цинь Чжуй внезапно остановилась и вытащила свой мобильный телефон, она посмотрела на него и с восторгом сказала: "Брат Нин, этот парень звонит, ты хочешь ответить?".

Нин Тао сказал: "Ответь, ответь, почему бы тебе не ответить... Подожди, когда ты ответишь на звонок, будь нежным и простым, не спугни добычу, пусть думает, что ты простая, но мечтательная девушка, понимаешь, о чем я?"

Цинь Чжоу показал сладкую улыбку: "Я простая девушка по природе, не нужно притворяться".

Нинг Тао пожал плечами: "Забудь, что я сказал, возьми трубку".

Цинь Чжуй поцарапал кнопку ответа, его голос был мягким и мягким: "Кто это?

Голова Нинг Тао немного болит.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0168 Глава 13.**

0168 Глава Тринадцатый мастер Чжан Вэйбяо был человеком с великой историей, который был в тюрьме. В том году он еще в детстве давал людям нож, а однажды старший брат дал ему нож, чтобы заколоть человека, и он действительно пошел и тринадцать раз ударил человека ножом в живот. Но он был достаточно умен, чтобы зарезать половину лезвия, ударив ножом многих, но не всех из них со смертельным исходом, поэтому он получил всего несколько лет тюрьмы. Это событие стало поворотным моментом в его жизни, и с тех пор он поднялся на славу, и общество дало ему звание "Тринадцать ножей". После освобождения он также заработал свое первое ведро денег, воспользовавшись страхом людей перед ним.

Теперь, когда-то Тринадцатый Кинжал стал Тринадцатым Мастером. Он основал компанию, названную Startup Culture Media. Но все на дороге знали, что это просто пальто, которое позволит ему ходить под солнцем.

Запуск компании культурных СМИ расположен в конце дороги Гуанфу, в современном офисном здании.

С наступлением ночи Чжан Вэйбяо сел на диван рядом с окном от пола до потолка и посмотрел вниз на ночной вид города за окном. Ему нравилось сидеть в таком положении с видом на потрясающий вид на город, это давало бы ему ощущение, что он на высоте и успешен.

На чайном столике перед Чжан Вэйбяо было размещено несколько фотографий девушки в длинном голубом платье. Это лицо было ясным и изысканным, с классической красотой стиля Лин Дайю. Два Lin Daiyu застряли вместе, даже в консервативном платье, что полнота дает ощущение желания выйти наружу. Две трети тела занимает пара длинных ног, которые очень горячие.

Эти фотографии Чжан Вэйбяо просмотрел не менее десяти раз, и каждый раз сердце бьется.

"Черт, почему ты еще не здесь?" Чжан Вэйбяо посмотрел на дорогие наручные часы в руке, а затем вслух сказал: "Лей Цзы, куда он делся?".

Молодой человек быстро вошел в дверь с чашкой чая в руке и, подойдя к окну от пола до потолка, объяснил: "Тринадцатый господин, я приготовил тебе чашку чая".

Этим молодым человеком был Чжан Лей, который дал визитку Цинь Чефина во Втором книжном магазине Юаня.

"Какой чай? Я хочу сфотографировать эту цыпочку!" Чжан Вэйбяо постучал костями пальцев картинку на чайном столике, его глаза были наполнены божественным светом жадности и волненности, ''Эта цыпочка самая красивая цыпочка, которую я когда-либо видел, она стоит целое состояние! Отнесите его в Японию или в Европу, это все золотое дерево для зарабатывания денег, и я думаю, что оно вернет нам десять миллионов в год!"

Чжан Лей поставил на чайный столик чашку заваренного чая и сопровождал улыбающееся лицо: "Тринадцатый господин, не волнуйтесь, так как она обещала прийти, она обязательно вернется".

"Почему ты так уверен?"

"Взгляд Тринадцатого Мастера, на ней вышитые туфли". Чжан Лэй, указывая на вышитые туфли на ногах Цинчая на фото, сказал: "Эти туфли носят только девушки из сельской местности, которые все мечтают разбогатеть". Мы дали ей такой шанс осуществить свою мечту, она не может не прийти?"

Чжан Вайбяо засмеялся: "Твой ребенок действительно хорош в разговорах с одним ртом, если ты женщина, то твой рот стоит больше".

Чжан Лей был смущен, но не посмел ничего сказать.

Чжан Вэйбяо сфотографировал Цинь Чжоу с чайного столика, в углу его рта появилась улыбка: "Я не знаю, потрясающий ли ее маленький ротик, хахаха, прошло много времени с тех пор, как я практиковал свой пистолет, эту чрезвычайно красивую цыпочку послали к моей двери, как я должен практиковаться".

Чжан Лей с завидным постоянством сказал: "Тринадцатый учитель, тогда я пойду готовиться".

Чжан Вэйбяо кивнул головой с дурной улыбкой: "Обними ее и отведи в гроб на старое место". Сначала я возьму виагру, и к тому времени лекарство сработает, и я буду бороться с ней за триста раундов!"

Чжан Лей сказал: "У меня есть все, что с собой, я спущусь, как только она придет".

Телефон на столе вдруг зазвонил.

Чжан Лэй проследил и нажал кнопку громкой связи, сказав: "Это кабинет шефа Чжана, что это?".

Выдался мужской голос: "Подошла девушка и сказала, что ищет шефа Чжана, я спросил ее имя, а она не сказала".

"Что надеть?" Чжан Лей спросил.

"Голубое платье".

"Тащите ее сюда, сейчас же!"

"Хорошо, я возьму ее прямо с собой." Человек повесил трубку.

Чжан Вайбяо встал с нетерпением, затем подошел к своему столу и сел. Чжан Лей наскребрепнул, чтобы расправить свой стол, а затем встал с боковой стороны.

Через несколько минут дверь в офисную открылась, и Цин забежал внутрь. Длинное голубое платье с парой вышитых голубых туфель на ногах, реальный человек был еще более красивым и сексуальным, чем на фото.

Глаза Чжана Вэйбяо сверкали, когда он смотрел на Цинь Чжуя, и на мгновение он почувствовал себя немного ошеломленным. На данный момент он выглядел не как босс компании, а как молодой подросток.

Цинь Чжуй робко сказал: "Кто из вас вождь Чжан?"

Чжан Лэй сказал с улыбкой: "Это вообще необходимо спрашивать? Эта, конечно, рядом со мной".

Только тогда Чжан Вэйбяо вернулся к своим чувствам, и он кашлянул, притворяясь устойчивым, как он сказал: "Ты ведь девушка по имени Ли Сяохун?"

Цин Чжуй кивнул: "Ну, я Ли Сяохун, я ищу работу".

Чжан Вайбяо легкомысленно сказал: "Тогда скажи мне, что ты знаешь обо всем?"

Цинь Чжоу на мгновение подумал: "Порежь мясо".

Чжан Вайбяо не мог не посмеяться, "Разрезать мясо"? Что это за специальность? Я говорю о таланте, что нужно для косплей - это талант, ты можешь петь и танцевать или что-то в этом роде?"

Цинь Чжуй покачал головой, честно говоря, "не собираюсь".

Чжан Вайбяо сказал: "Ты действительно честная девушка, это не будет иметь значения, я устрою кого-нибудь, кто научит тебя, скажет мне, что за люди в твоей семье?"

Цинь Чжоу сказал: "Мой родной город в горах, никого не осталось, только я".

Чжан Вэйбяо и Чжан Лэй не могли не взглянуть друг на друга, и в их глазах спокойно появился божественный свет волнения.

Чжан Вайбяо сказал: "Все в порядке, с этого момента это будет твой дом". Он снова сказал: "Чжан Лэй, не стой там, иди и налей стакан воды для Сяо Хуна".

"Хорошо". Чжан Лэй вышел из-за стола, одна рука застряла в кармане брюк и подошла к питьевому фонтану в углу стены.

Чжан Вэйбяо также встал с кожаного исполнительного кресла и медленно подошел к передней части Цинь Чжоу с улыбкой на лице: "Сяо Хун, сколько тебе лет в этом году?".

Цинь Чжоу сказал: "Мне.............ну, двадцать."

"Двадцать хороших, двадцать хороших". Глаза Чжана Вэйбяо сделали шаг над Цин Ци, глядя на Чжана Лэя, который возвращался из питьевого фонтана.

Чжан Лэй кивнул, и его правая рука, застрявшая в кармане брюк, внезапно выскочила, а в руке лишний носовой платок.

Чжан Вэйбяо последовал за ним и снова сказал: "Сяо Хун, ты стоишь на месте, пока я вижу, на какую роль ты подходишь, чтобы я мог скоро устроить для тебя шоу".

Цинь Чжуй стоял на месте и смотрел честно: "Спасибо, вождь Чжан".

Только тогда Чжан Лэй неожиданно подошел к Цинь Чжуй и дотянулся до плеча Цинь Чжуя с полотенцем в руке, прикрыв рот и нос.

Цинь Чжоу нежно боролся, а потом потерял сознание.

Чжан Лэй поддержал Цинь Чжуя и с энтузиазмом сказал: "Тринадцатый учитель, все готово".

Чжан Вэйбяо Хэхэй хладнокровно засмеялся дважды: "Девушка с гор и никого нет дома, тогда все гораздо проще, и нам не нужно беспокоиться о том, что ее семья позвонит в полицию". Когда он говорил, он вернулся к своему столу, нажал кнопку громкой связи, набрал короткий номер и снова сказал: "Принесите гроб и приступайте к работе".

Несколько минут спустя, два юноши принесли в кабинет Чжана Вэйбяо гроб с вампирскими реквизитами, использовавшимися для косплей, затем выпустили бессознательного Цинь Чжоу в гроб, подняли его и ушли.

Чжан Вэйбяо открыл ящик, щелкнул лекарством в рот, затем сделал глоток чая, который Чжан Лэй заварил для него: "Ты иди возьми машину, это единственное дело - это отрезанный Li Xiaohong, он будет доставлен сегодня вечером".

"Хорошо". Чжан Лей ответил быстрым шагом.

Еще через несколько минут из подземного гаража вылетел маленький фургон и Audi A8, въехавший в подъезд и направившийся в одном направлении.

В то же время, Нин Тао наткнулся на электрический автомобиль мальчика на вынос: "Прогуляйся, не отставай от двух машин впереди".

Мальчик с курьером сказал несколько нервно: "Друг, что ты делаешь?". Могу я поспевать за чужими машинами в этой машине?"

Нин Тао сказал: "Со всеми этими пробками, их машина даже не может обогнать твою электрическую машину, ты должен верить в себя".

Мальчик-курьер и его электромобиль все еще на месте, "Но я не уверен в тебе ах, что ты делаешь ах?"

Нин Тао сказал: "В дополнение к тысяче, о которой только что договорились, я дам тебе еще десять тысяч".

"Я не осмелюсь делать вещи, которые противоречат закону, если вы не дадите ясно понять, я..."

"Моя девушка сбежала с кем-то, я хочу поймать изнасилование, ты гоняешься за ней? Ты не гоняешься за мной, чтобы позвонить кому-нибудь другому." У Нинг Тао было депрессивное выражение лица.

Сразу после его слов, курьерский мальчик нажал на электрическую дверь, и электрическая машина вылетела.

Подобные образы электромобилей с аккумуляторными батареями, гоняющихся под звездами, а также курьерского мальчика и хозяина клиники на небе, дают неописуемое ощущение.

"Похоже, мне действительно нужно купить машину раньше, чем я смогу, машинам некуда деваться, к тому же дорогие, мотоциклы слишком шумные... Машина на электрических батареях, машина на электрических батареях хорошая, повернуть назад, я беру уроки у Инь Мо Лан, я также дорабатываю машину на электрических батареях". Сердце Нинг Тао беззвучно размышляло.

"Старший брат, я больше не вижу этих двух машин, что делать?" Мальчик-курьер был взволнован.

Не сказав ни слова, Нин Тао протянул руку и поместил свой мобильный телефон на руль автомобиля, экран его мобильного телефона был Baidu место.

"Друг, ты устойчив! Сиди тихо!" Курьерский мальчик ускорил темп.

Местоположение карты Байду, просто продолжайте освежать, чтобы узнать примерное местоположение. Этого примерно достаточно для Нингтао, который может фиксироваться в точном положении в силу запаха.

Конечно, через несколько минут на экране телефона появилось новое местоположение.

Мальчик-курьер проследил за местонахождением и продолжил слежку, не заставив себя долго ждать Audi A8 и маленького фургона. Это действительно то, что сказал Нинг Тао, на дорогах города миллионы машин не могут ездить на электромобилях.

И так последовало полчаса до того, как Audi A8 и маленький фургон причалилили к причалу. Две машины остановились, Чжан Вэйбяо и Чжан Лэй вышли, а два юноши вынесли из фургона полный гроб вампирской реквизита косплей, затем последовали за Чжан Вэйбяо и Чжан Лэй на грузовой корабль.

Нинг Тао также спустился с электромобиля экспресс-бойца, он сказал: "Учитель, у меня нет столько наличных, как насчет того, чтобы подметать вам код?"

"Это не обязательно должно быть так много, просто дайте немного больше, как вам угодно." Курьер сказал.

Нин Тао сказал: "Мне легко зарабатывать деньги, я дам тебе еще 10 000, когда скажу еще 10 000, просто подумай об этом, как о покупке подарков для моей невестки".

Мальчик с курьером был так тронут, что не знал, что сказать.

Заплатив деньги, Нинг Тао пошёл один на грузовой корабль.

Он был с одной стороны, когда столкнулся с курьером, теперь он другой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 1069: Хорошая жизнь рождена**

Глава 1069 Рожденная во благо, две светские львицы поместили гроб в грузовой трюм на дне грузового судна, после чего моряк развязал трос, собрал якорь и вывел грузовое судно из порта.

На складе Чжан Лей держал ломик, готовый вскрыть крышку гроба, но Чжан Вэйбяо остановил его, а затем взял ломик из рук.

Всё о девушке "Ли Сяохун" он хотел сделать сам, начиная с того, чтобы подсунуть крышку гроба.

Папа!

Крышку гроба приоткрыли и прикатили к полу.

Цинь Чжоу вышел из гроба с закрытыми глазами, и его прекрасное лицо было похоже на картину, которая заставляла трепетать сердца людей при свете.

"Так красиво, так красиво думать, что я, Чжан Вайбяо, все еще могу спать с такой красивой женщиной при жизни." Чжан Вайбяо не мог не вздыхать.

Чжан Лей с завидным постоянством сказал: "Тринадцатый господин, ты родился с хорошей жизнью, это твоя удача, и мне повезет следовать за тобой".

Чжан Вэйбяо смотрел на Чжан Лэя: "Ты обманываешь меня, когда я была маленькой? Что ты до сих пор здесь делаешь? Иди, иди и посмотри на девочек, они все хорошие, присматривай за ними внимательно".

"Я сейчас буду". Чжан Лэй повернулся и подошел к люку, его спина повернулась к Чжан Вэйбяо, его рот несколько раз шевелился, это было проклятое слово, к сожалению, даже он сам его не слышал. Он хотел остаться и получить часть действия, но Чжан Вайбяо явно не хотел давать ему такую возможность.

Какой мужчина не хотел бы, чтобы что-то случилось с такой чрезвычайно красивой женщиной, как Цин Чжуй?

"Ты прекрасна, где в моей жизни я делал великие вещи, и старый гений послал тебя ко мне"? Чжан Вэйбяо пробормотал про себя, когда склонялся возле гроба, одна рука также шла к лицу Цинь Чжоу, который лежал в гробу. Его руки дрожали от волнения.

Цинь Чжуй неожиданно открыл глаза и уставился прямо на Чжана Вэйбяо.

Чжан Вайбяо замер на мгновение, и эта рука остановилась в воздухе.

Чжан Лей просто подошел к люку и протянул руку, чтобы открыть его, затем он на мгновение стал слишком жестким, его ноги тоже подсознательно отступают назад.

В грузовом отсеке двери салона стоял молодой человек, одетый случайно, с плечом, несущий черный деревянный ящик, также держащий сложенный вентилятор, вентилятор открыт, на "небьющихся" трех летающих словах дракона написано.

Двое мужчин смотрят на меня, а я смотрю на тебя, неожиданно встречаясь, атмосфера жуткая.

Чжан Вэйбяо, однако, не заметил ситуацию позади него, Цинь Чжуй вдруг открыл глаза, он сначала замерз, а затем повернул глаза обратно к нему, он засмеялся: "Сяо Хун, ты проснулся"?

Не открывая рта, Цинь Чжуй протянул руку помощи и схватил мобильный телефон, который был установлен рядом с ним.

"Что ты собираешься делать? Вызвать полицию?" Как только Чжан Вэйбяо схватил телефон, который только что взял Цинь Чжуй.

Цинь Чжуй все еще не говорил, просто посмотрел на него.

Чжан Вэйбяо взглянул на мобильный телефон Цинчая, но обнаружил, что на экране был отображен интерфейс с местоположением Байду, последним из которых был причал, откуда грузовой самолет только что уехал.

"Кого ты позиционируешь!" Чжан Вэйбяо внезапно напрягся, когда поспешил за Цин, выглядя как волк, который был в ярости.

"Отдай мне это". Нинг Тао сказал.

Чжан Вайбиао сломал ему голову.

Нинг Тао зашел на грузовой склад.

Цинь Чжуй встал из гроба и сказал маленьким ртом: "Брат Нин, ты пришел в это время? Ты не боишься, что они осквернят меня?"

Нинг Тао протянул руку помощи и закрыл люк, сказав: "Волнуешься за тебя? Нет, я беспокоюсь об этих двух пациентах".

Цинь Чжуй слез с его рта в неудовольствии.

Чжан Лэй внезапно вытащил кинжал и, держа его в правой руке, ударился головой об объятия Нин Тао.

Нин Тао внезапно поднял ногу и пнул Чжан Лэя в маленький живот.

Тело Чжан Лэя взлетело как подушка, пролетело несколько метров и приземлилось тяжело на металлический пол грузового склада.

"Ищу смерти!" Чжан Вэйбяо внезапно бросил мобильный телефон Цинь Чжуя, выплюнул ноги и встал с земли, а в процессе правой рукой уже вытащил пистолет из талии штанов.

Однако, не дожидаясь, пока Чжан Вэйбяо стряхнет с себя правую руку и направит пистолет на Нин Тао, холодная ость раскололась и прорезала ему запястье. Запястье отломилось с обоих концов, и ладонь руки, держащей пистолет, упала на землю, дико брызгая кровью!

"А..." Чжан Вэйбяо открыл рот и выпустил жалкий крик, прилив сильной боли и страха, охвативший все нервы его существа.

Цинь Чжуй встал из гроба, его глаза замерзли, как мороз, "Не смей бросать мой телефон! Ты знаешь, что я заплатил за это двенадцатьсот долларов!"

Чжан Вэй Пьяо мгновенно рушится, и осмелюсь сказать, что причина, по которой она порезала одно из его запястий, в том, что он уронил ее телефон!

Одним словом с дороги, Цинь Чжоу пнул Чжан Вэй Бяо в маленький животик. Тело Чжана Вэйбяо сразу свернулось, как креветка, а затем скользило в направлении пальца ноги Цинь Чан. Но, не дожидаясь, пока его тело истощит силу зеленой погони на него, другая нога наступила ему на спину и остановила его живым, как "скейтбордскую креветку".

Чжан Вэйбяо взглянул на Нин Тао, но он просто не мог вспомнить, где он видел это лицо раньше, тем более, когда оскорбил владельца этого лица. Он сдержал острую боль и осторожно спросил: "Кто вы с ним? Чего вы хотите, ребята?"

Нинг Тао сказал: "Я врач".

"Доктор?" Чжан Вэйбяо замер на месте, как он не мог связать ужасную вещь, которая случилась в его досягаемости до врача.

Нинг Тао сказал: "Ты не должен ни о чем думать, потому что все, что ты думаешь, бесполезно. Всё, что тебе нужно сделать, это сотрудничать, тщательно, или...."

Чжан Вайбяо дрожащим голосом спросил: "Нет, или что?"

Нин Тао не ответил и сделал шаг навстречу Чжан Лэю, который боролся за то, чтобы подняться с земли.

Цин гнался за Чжан Вэйбяо, холодная улыбка в углу его рта: "Лучше бы ты был честен и делал все, что говорит мой брат Нин, иначе я не дам тебе лекарства". Потом она спросила Нинг Тао: "Брат Нинг, это старое правило? Я убиваю людей, ты лечишь людей?"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Такие подонки не могут быть вылечены".

Его слова просто упали, когда Цинь Чжоу внезапно ударил когтем змеи в маленький живот Чжана Вэйбяо.

"А!" Рот Чжана Вэйбяо вырвался с криком убоя, и этим ударом от Цинь Чжоу он почувствовал, как его пять органов и шесть кишок разбились вдребезги.

Нинг Тао в панике сказал: "Не убивай его пока!"

У Цинь Чжоу было невинное выражение лица: "Разве ты не говорил, что можешь или не можешь лечиться? Тогда просто убей его".

Нин Тао сказал несколько затаив дыхание: "Я тоже не говорил, что могу убить его, у него должно быть много денег на диагностику, и в этом месяце он все еще близок к деньгам на диагностику, не тратьте их впустую".

"Ты не говоришь ясно". Цинь Чжоу вытащил змеиный коготь, который все еще застрял в маленьком животике Чжан Вэй Бяо.

Кровь вылилась, а Чжан Вайбяо издал еще один крик так сильно, что чуть не упал в обморок.

Не дожидаясь, когда Нин Тао скажет хоть слово, Чжан Лэй, который только что встал, вздрогнул на колени: "Я, я... Я ничего не знаю, я просто мальчик на побегушках, это все...", он вдруг указал на Чжана Вэйбяо и сказал: "Это все, что он делает, все, что он делает"!

"Тогда я спрашиваю тебя, где все те девушки, которых ты похитил, держат?" Нинг Тао спрашивал.

Чжан Лэй дрожащим голосом сказал: "В... в...", когда он говорил, его глаза все время были устремлены на Чжана Вэйбяо.

"Не смей!" Чжан Вайбяо скрипел зубами и выплюнул эти два слова.

Пфф!

Подобно тому, как его слова расположились между его губ, змеиные когти Цинь Чжоу упали и погрузились в его бедра, как тофу.

Подергивая руку, еще три гейзера крови поднялись с бедер Чжана Вайбяо.

Чжан Вэйбяо широко открыл рот и хотел закричать, но слова, за которыми гнался Цин, заставили его укусить губу так сильно, что он не осмелился произнести ни одного звука.

"Разрешение не может быть удержано, еще одно слово от тебя и я убью тебя." Так сказал Цинь Чжоу.

Нин Тао только что взглянул на Чжана Вэйбяо, в его глазах нет ни малейшего сочувствия. В его глазах такие подонки, которые похищают и торгуют молодыми девушками, даже если у него нет пожизненного долга, а бухгалтерская книга Bamboo Jane не дает средств, чтобы искупить его грехи смертью, он все равно позволит Цин преследовать, чтобы свершить правосудие. Думая о старом слезливом лице Цзян Фуцюань и Ян Дафэн, который лежал на кровати со всеми своими мыслями, его сердце было наполнено яростью!

Не дожидаясь, пока Нин Тао снова откроет рот, чтобы побудить, испуганный Чжан Лэй сказал: "Эти, эти девушки на... этом корабле".

Нинг Тао сказал слабо: "Я знаю, что они все на этом корабле, я хочу знать, сколько девочек вы похитили, и как их зовут". Один за другим, если вы осмелитесь скрыть половину, Чжан Вэй Бяо станет вашим падением".

"Я говорю, я говорю... есть Чжоу Лэй, Ян Хун, Пан Лан, Цзян Тин.........."

Услышав имя "Цзян Тин", сердце Нин Тао мгновенно почувствовало облегчение. Он обещал помочь Ян Да Фенгу и Цзян Фукуану вернуть их дочь, и он не мог подвести бедную пару.

Чжан Лэй произносил имена этих девушек по очереди, и число достигло ошеломляющих двенадцати, среди них была девочка-подросток, которую Нин Тао видел на вестнике поиска фонарного столба.

Нинг Тао сказал: "Куда этот корабль отправится?"

Чжан Лей не осмелился забрать товар, Гонхай, кто-то пришел забрать товар. Девушек отправляли бы в Японию или Европу, некоторых продавали, а некоторые оставались бы в нашем собственном магазине, чтобы забрать клиентов".

Нин Тао больше не спрашивал, слушая, как Чжан Лэй встряхивает материал, в этом бизнесе также замешаны иностранные преступные организации. Его целью на этот раз было только спасение Цзян Тин и похищенных девочек, а также выполнение работы для Небес. Эти преступные организации за рубежом, он не заинтересован в дальнейших преследованиях.

Нин Тао подошел к Чжан Вэйбяо и подмигнул Цин Чжуй.

Цинь Чжоу показала ей зубы и улыбнулась: "Я знаю, старое правило". Сказав это, она пошла навстречу Чжан Лэю с большим успехом.

Чжан Лей сразу напрягся: "Ты, что ты делаешь? Не подходите ближе!"

Цинь Чжоу ничего не сказал и подошёл к Чжан Лэю и зарезал его змеиным когтем.

Пфф!

На маленьком животе Чжан Лэя внезапно появились еще несколько кровавых дырочек, и кровь сильно пролилась.

"Ах..." жалкий крик убийства свиней также исходил из рта Чжан Ёна.

Волной руки Цин Чина, когти змеи мгновенно прорезали кости скопы Чжан Ёна, и крики Чжан Ёна остановились, как кровь вылилась из углов его треснувшего лица и рта, шокируя глаза!

Чжан Вайбяо тоже был безжалостным человеком, но он действительно помочился, когда увидел эту сцену!

Нинг Тао сказал слабо: "Хорошо, теперь я назову причину, по которой я приехал сюда". Я врач, вы, ребята, выглядите так, как будто вы ранены, вы просите медицинской помощи?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0170: Хозяин?**

Глава 0170: Хозяин? С одним словом от Нинг Тао, Чжан Вайбяо был сбит с толку. Женщина убила его в серьезную травму, Нин Тао сказал, что он врач, и спросил его, если он хочет обратиться за медицинской помощью, игра людей не такая игра, не так ли?

Голос Нин Тао замерз: "У тебя не так много крови, чтобы проливать, если ты не обратишься за медицинской помощью, ты не проживешь долго".

Цинь Чжоу перефразировал: "Брат Нин, почему бы мне не ударить его еще дважды и не посмотреть, не замедлит ли он еще колебаться".

Волосы пота на спине Чжан Вэйбяо встали, как только он услышал это, где он осмелился бы иметь полминуты колебаний, после чего сказал: "Я обращусь за медицинской помощью".

Нин Тао пошевелил глазами на Чжан Лэя, "А ты?"

Нинг Тао сказал: "Хорошо, раз уж вы все решили обратиться за медицинской помощью, я поговорю о своих правилах". У меня есть свои правила посещения и лечения больных, и вы должны их соблюдать. Я отвезу тебя в свою клинику и дам тебе рецепт, который тебе нужно будет подписать, и тогда ты будешь лечиться и жить". После паузы он снова спросил: "Что я сказал, вы все понимаете?"

Двое мужчин, Чжан Вэйбяо и Чжан Лэй, кивнули головой.

Они не знают, где находится клиника Нин Тао, и не знают, как Нин Тао будет "лечить" их, но именно так люди, перед угрозой смерти и давлением, желание выжить будет подавлять все.

Нин Тао открыл маленькую коробку с лекарствами, протянул в нее руку и порвал рецепт на простой наклейке с рецептом, чтобы подписать его. На этом табличке с рецептом был выгравирован кровяной замок, который он нарисовал заранее, и еще несколько кровяных замков были на этой стопке обычных табличек с рецептами. Все они были нарисованы после того, как он покинул особняк Жун Хуа и вернулся в Небесную внешнюю клинику, потому что он думал об этом заранее, и для того, что он и Цинь Чжуй собирались сделать, он не мог оставить никаких следов на месте. Щелкнув пальцами, он просто нарисовал еще несколько в другой раз.

Подобно тому, как Нин Тао открыл удобную дверь Небесной клиники в пустоту, из разреженного воздуха появилась темная дыра, и Чжан Вэйбяо и Чжан Лэй были мгновенно ошеломлены.

Нинг Тао сказал: "Вы двое идите внутрь".

Чжан Вайбяо с трудом встал, но потерял слишком много крови и просто немного задержался и снова прилег.

Чжан Лэй был в такой же ситуации, его живот был жестоко заколот Цинь Чжуем, двигаясь даже слегка разорвало его сердце и легкие в боли, он не мог встать вообще.

"Чушь!" Цинь Чжоу протянул руку и схватил воротник Чжан Лэя, бросив его гладкой рукой, и тело Чжан Лэя полетело в дверь удобства, как подушка. Затем она быстро подошла, схватила за воротник Чжана Вэйбяо и бросила его снова.

Нинг Тао сказал: "Оставайся здесь и жди меня, но не действуй".

Цин гнался за ней в ответ, и даже если Нин Тао не договорилась об этом, она не хотела следовать за Нин Тао в Небесную внешнюю клинику.

Нин Тао вошел в Дверь Удобства, Дверь Удобства исчезла, а обычная наклейка с рецептом порхала на землю.

В клинике за пределами неба штативы добра и зла наполнились яростью и дымом.

Чжан Лэй и Чжан Вэйбяо были полностью ошеломлены, глядя на все в клинике глазами, настолько полными ужаса, что даже не заметили, когда пришел Нин Тао.

Нин Тао тоже не потрудился пересказать свои правила, а сразу вытащил бамбуковую тетрадь, схватил левую руку Чжана Вэйбяо и положил ее на бамбуковую тетрадь.

"Ты... что ты делаешь?" Чжан Вайбяо был напуган.

Нин Тао молчал, когда открывал бамбуковый набросок бухгалтерской книги.

Диагноз Чжана Вэйбяо возник из бамбуковой тетради: Чжан Вэйбяо, который родился в апреле восьмого года C, - человек, полный зла. Главный лукавый изнасиловал и убил девицу и насчитал семь злых мыслей и грехов. Второе злостное похищение и похищение пятидесяти одной женщины было преступлением, состоящим из 255 очков злых помыслов.

Это действительно пустая трата пищи для такого подонка, чтобы жить, и даже смерть, чтобы искупить свои грехи на самом деле было бы дешево. Он похитил и похитил 51 девушку, что равносильно уничтожению 50 семей. В какой день родитель, потерявший ребенка, не страдает от боли этой утраты? Еще более жалко детей, которые должны были хорошо жить, но были испорчены этим отбросами. Теперь на этом корабле ему посчастливилось уехать, но девушки, которые были проданы на чужую землю, с трудом возвращались.

"На что ты смотришь?" Чжан Вайбяо снова спрашивал.

Нинг Тао гневно смотрел на него: "Заткнись!"

Чжан Вайбяо вздрогнул и закрыл рот.

Нин Тао проследил и снова поставил Чжан Лэю диагноз, используя набросок бамбуковой книги.

Бамбуковая книга счетов также дает диагноз Чжан Лей: Чжан Лей родился на шестой день шестого месяца шестого месяца в году renchen. Лукавый, главный лукавый, похитил и похитил пятнадцать женщин и насчитал семьдесят пять очков злых мыслей и грехов. Суб-виртуозный насильственный половой акт. Двадцать одна женщина, 63 очка злых помыслов и грехов... Сто девяносто два очка злых помыслов и грехов.

Отсечение конечностей и искупление жизни равносильно "урне наказания", которая, в некотором смысле, более невыносима, чем смерть.

Однако Нин Тао не собирался этого делать, и Чжан Лэй и Чжан Вэйбяо столкнулись с таким же искуплением после выхода из Небесной заставы, которая была смертью за их грехи.

Нин Тао быстро выписывает двум людям рецепт злого ума, а затем складывает его так, чтобы Чжан Вэйбяо и Чжан Лэй смогли его подписать. Оба человека, не осмеливаясь колебаться, подписали свои имена на соответствующие рецепты злого ума.

Затем Нин Тао дал Чжан Вэйбяо и Чжан Лэй по рецепту Дэна в бутике и сказал: "Возьми все, возьми, и все будет хорошо".

Чжан Вэйбяо и Чжан Лэй не осмелились колебаться и оба скормили в рот Дэну рецепт бутика.

Зеленый дымовой туман Доброго и Злого Трипода перелетел как туман, мгновенно поглотив Чжан Вэйбяо и Чжан Лэя......

Через несколько минут кровавый замок, упавший на пол склада, неожиданно открылся, и Нин Тао вывел Чжан Вэйбяо и Чжан Лэя.

Первым шагом Чжана Вэйбяо после выхода было посмотреть на его правую руку, которую прогнал Цин, но ее как будто забрала собака и не удалось найти.

В глазах Цинь Чжуй промелькнул зеленый намек.

Зная, чего она хочет, Нин Тао подмигнула Цин Чжуй и сказала: "Чжан Вэйбяо, позвони сейчас же, пусть твои люди опустят спасательные шлюпки на корабль и отпустят всех девочек, которых ты похитил".

"Этот......." Чжан Вайбиао, очевидно, был неохотно, колебался.

Глаза Нинг Тао были холодными: "Что, ты все еще не хочешь?"

Чжан Вайбяо в панике сказал: "Нет, это не................. может, ты сделаешь цену, я отдам тебе деньги и сразу же переведу их".

Цинь Чжуй сделал большой шаг вперед: "Я вижу, ты снова хочешь умереть!"

Чжан Вайбяо последовал за ним и сказал: "Я позвоню, я сейчас же позвоню".

Цинь Чжоу выпустил уже поднятые змеиные когти.

Чжан Вэйбяо набрал номер, а затем поместил его на громкую связь в соответствии с инструкциями Нин Тао.

Мужской голос звучал из телефона: "Господин Чжан, вы достаточно повеселились? Когда ты позволишь своим братьям тоже накуриться".

Чжан Вайбяо мрачно проклял и жестко сказал: "Ситуация изменилась, теперь переведи девочек в спасательную шлюпку, а потом опусти спасательную шлюпку".

"Что происходит?"

"Черт! Я убью тебя, если ты еще раз спросишь! Отпустите это, как вам угодно!" Чжан Вэйбяо был в ярости, женщина, похожая на монстра, была рядом с ним, в любой момент он может убить его снова, где бы он осмелился держать кого угодно.

"Хорошо, я сейчас же тебя отпущу". Другая сторона повесила трубку.

Нин Тао сказал: "Цинь Чжуй, иди и смотри втайне, если его люди осмелятся навредить этим девушкам, убей". Если они не убьют - убей".

Чейз Цин ответил, затем покинул грузовой отсек, взяв с собой люк, когда он выходил из люка.

Тишина на складе была настолько сильной, что запах крови в воздухе не мог быть растворен.

Минутой позже Нин Тао нарушил тишину: "Чжан Вэйбяо, это черноволосый бизнес, который ты делаешь один, или кто-то другой делает это с тобой?".

Каждый раз, когда клиника Тяньвай переезжала в какое-либо место, там был злодей кай, Чжан Вэйбяо считался хулиганом в официальном городе, но, видимо, этого было недостаточно, чтобы быть злодейским каем.

У Чжана Вайбяо глаза морщились, и он не ответил.

Нин Тао посмотрел ему в глаза и холодно сказал: "Я всегда могу позволить Цин снова тебя выследить и отвезти в клинику, хочешь попробовать"?

Ноги Чжана Вэйбяо сразу же стали мягкими: "Я... есть другой человек надо мной, этот бизнес - тоже тот человек, который привел меня в этот бизнес, иностранный бизнес - тоже его люди смотрят, я отвечаю только за доставку товаров".

Сердце Нинг Тао защелкнулось: "Кто этот человек, о котором ты говоришь?"

"Я видел его дважды, и каждый раз, когда он носил белую остроконечную шляпу, я даже не мог видеть его лица, и я не знал, как его зовут..."

"Ха!" Нин Тао хрюкнул холодно, и гнев и убийство ци, которые были накоплены в его сердце взорвался.

Он был под влиянием зла, и его ударная сила была не меньше, чем у Цинь Чжуя, который ударил кого-то змеиным когтем, не двигая мышцами.

Чжан Вэйбяо набросился и упал на колени, дрожа, как он сказал: "Я, я действительно не знаю, просто во второй раз, когда мы встретились, я услышал, как один из его людей назвал его... назвал его.... хозяином урны".

"Урновщик"? Какое венг?" зачитал Нинг Тао, это было очень странное имя.

"Еще одна большая урна в том месте встречи, я думаю... это та самая урна."

"Продолжай".

"Я знала имя, которое тоже случайно услышала, я действительно не лгала тебе, я отпустила девочек, как ты сказал, я умоляю тебя отпустить меня." Чжан Вайбяо горько умолял.

Нинг Тао спросил: "Как вы связались с этим хозяином урны?"

"Его люди звонили мне, но каждый раз они использовали разные номера телефонов, и не он сам договаривался, а его люди договаривались о том, чтобы я доставил товар куда-нибудь". Чжан Вайбяо сказал.

Нин Тао молчал, он верил в то, что сказал Чжан Вэйбяо, это правда, нелегко было найти этого хозяина урны. Тем не менее, он не торопился, так как он переехал сюда, он бы найти урну хозяин однажды. Кроме того, не было никаких условий о том, когда он найдет Злого Лидера и выведет его из игры, и не было никакого давления на его временные рамки.

В этот момент люк открылся и вошла погоня Цин.

"А как же те девушки?" Нинг Тао спрашивал.

Цинь Чжоу сказал: "Эти ребята отпустили людей, эти дети в спасательных шлюпках, но у них нет вёсел и они плывут по реке".

Нин Тао взял обычную наклейку с нарисованным на земле кровавым замком и вышел, пройдя мимо Цинь Чжоу, сказал: "Я буду ждать тебя в доке, не забудь прибраться".

Цинь Чжуй показал зубы и улыбнулся: "Я скоро приду, после того, как закончу, почему бы тебе не угостить меня морепродуктами, я немного проголодался".

Нинг Тао на мгновение замерз, но все равно кивнул. Она собирается кого-то убить, но все, о чем она может думать - это есть морепродукты, интересно, как у нее в мозгу все устроено.

Цин гнался за Чжан Вэйбяо и Чжан Лей, ее глаза были жалкими, зелеными и свирепыми.

"Ты... что ты собираешься делать?" Чжан Вайбяо внезапно вытянул ноги и бросился к люку.

Нин Тао протянул руку и закрыл люк, и в тот же миг змеиные когти Цин Чейсинга проткнули спину Чжана Вэйбяо и вышли из его передней части.....

Есть те, кто никогда не заслуживает жизни.

Нинг Тао отправился прямо на палубу.

"Кто ты?" Матрос, который был голый и покрытый татуировками, увидел Нинга Тао и спросил его голосом.

Нин Тао ничего не сказал, прыгнул и окунулся головой в воду реки.

"Что происходит?" Матрос был немного растерян, он бросился в сторону лодки, чтобы посмотреть на реку, но не видел никого, выходящего из воды, он сказал себе: "Я потерял глаза?"

В речной воде Нинг Тао нырнул в сторону спасательной шлюпки. Он мог задерживать дыхание под водой на несколько часов, и ему вообще не нужно было рисковать головой. О подонках на грузовом корабле заботится Цинь Чжоу, а о девушке на спасательной шлюпке - он........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0171 Глава 0171: Откуда взялась сестра?**

0171 Глава 0171 Приход сестры Нинг Тао толкнул спасательную шлюпку, перевозившую девушку из-под воды в док, а затем нырнул. После выхода на берег девушка одолжила телефон у прохожего и позвонила в полицию, а девушка позвонила домой. Полиция и парамедики прибыли на место происшествия чуть больше десяти минут спустя.

Цзян Фукуань и Ян Дафэн также поспешили, и когда старая пара увидела Цзян Тин, они бросились наперекор всему и взяли ее на руки, и все трое плакали, как дети.

За пределами карантинной линии, которую остановила полиция, на лице Нинг Тао появилась улыбка. Видя, как три члена семьи Цзян Фукуан воссоединились, он почувствовал, что то, что он сделал, того стоило.

Некоторое время Цзян Фукуань вдруг вспомнил что-то, он вытер слезы и переместил глаза за линию охраны, его глаза перекинулись на лицо, но, к сожалению, он не видел лица, которое хотел бы видеть.

"Брат Нинг, почему ты не видишь старика?" На выходе из дока Цин преследовал Нин Тао.

Нинг Тао улыбнулся: "Какой смысл его видеть? Достаточно того, что он сможет найти свою дочь, кстати, этот корабль был очищен?"

Цинь Чжуй сказал: "Никого не осталось, все убрано".

"Это хорошая, тяжелая работа для тебя." Нин Тао сказал, на самом деле, ему было немного жаль, что люди на грузовом судне не были хорошими людьми, и похищение девушки тоже было связано, поэтому на теле должны быть злые мысли и грехи, но, к сожалению, из-за времени, невозможно заработать одну за другой, иначе это большое количество злых мыслей и грехов диагноз деньги, чтобы заработать.

Цинь Чжоу протянул руку Нин Тао, улыбаясь и говоря: "Брат Нин, ты обещал угостить меня морепродуктами, я голоден, пойдем поедим морепродуктов".

"Мы уйдем сейчас". Нин Тао сказала, что она не оттягивала руку, за которую держался Цин Чжоу, ей нравится за нее держаться, так что держись за нее. Она так усердно трудилась, чтобы помочь ему заработать деньги для клиники, что он не мог быть таким кошачьим, что не было бы атмосферы.

Через полчаса Нин Тао и Цин погнались в ресторан морепродуктов.

"Чувствуй себя как дома". Нинг Тао сказал.

"Тогда я буду чувствовать себя как дома". Цинь Чжоу взял меню и заказал длинный список омаров, устриц, лосося и тому подобное на одном дыхании.

У Нин Тао немного болела плоть, и она не могла не спросить, съела ли она столько, но в итоге слова не вышли наружу. Он может случайно отдать 10 тысяч долларов курьеру, но какой смысл гоняться за несколькими тысячами? Для него не было ничего особенного в том, чтобы быть немного бережливым, но для Цинь Чжоу он собирался быть немного более атмосферным. Зарабатывать деньги - это то, на что ты их тратишь, а тратить их на Цинь Чжоу - это то, что ты должен делать.

Нин Тао открыл маленькую аптечку и вытащил мобильный телефон, который он поставил перед тем, как прыгнуть в реку.

Как только телефон был снят, поступил звонок.

Номер, отображаемый на экране мобильного телефона, является государственным номером, Нин Тао не знаком с государственным номером, но он может приблизительно угадать, кто звонит. Он на мгновение подумал и вычеркнул кнопку ответа.

Женский голос пришел с телефона: "Доктор Нинг, простите, что беспокою вас."

"Мисс Джоанна, не за что." Голос Нинг Тао по телефону опознал ее.

Голос Джоанны: "Доктор Нинг, вы сказали уйти, даже не оставив звонка, я все равно попросила мистера Фэна узнать номер вашего мобильного, так что я взяла на себя смелость позвонить вам. Ну, вот в чем дело, у тебя есть время, я бы хотел пригласить тебя на ужин".

Нин Тао минуту молчал, прежде чем сказал: "Мисс Кьяо Хана, я пришла в клинику ради господина Фана, если вы хотите поблагодарить его, то поблагодарите его, это не мое дело". Давай просто пропустим еду или еще что-нибудь, я уже давно не был доступен".

Одно слово и Джоанна мертва для разговора.

Наверное, трудно представить себе ее выражение в этот момент, даже несмотря на то, что не видно ее лица.

"Вот так, только не звони, если все в порядке". Нинг Тао просто повесил трубку.

Он вылечился от Барнса, но также заработал 699 баллов доброй воли от Барнса. Это была значительная сумма денег за его консультацию, и ему уже платили из Барнса; тогда он уже не мог получить никакой материальной благодарности от Барнса. Джоанна, хотя двое людей из Барнса, все-таки была приемной дочерью Барнса, и он не хотел с ней связываться. Это немного грубо, но это лучший способ решить проблему.

"Это та блондинка?" Цин спросил о нем.

"Это она, но оставь ее в покое". Нинг Тао сказал.

Нинг Тао засмеялся: "Все в порядке, ты можешь сказать это, если можешь, ты не можешь сказать это, если не можешь". У каждого есть своя личная жизнь, тебе не нужно думать о моих чувствах".

"Хмм." Цинь Чжуй бросился к Нин Тао и улыбнулся, эта улыбка была тысяча и одна.

Нинг Тао тоже не спрашивал ее, глядя вниз на свой телефон. Новости APP уже сообщали о спасении пропавших девушек, но неясно, как их спасали, не говоря уже о том, кто их спасал.

Эту ситуацию Нин Тао предсказал уже давно, что на самом деле стало причиной того, что он не сразу же отправился на помощь похищенным девушкам после того, как попал на борт. Он спасает их, но не встречается с ними. Он действовал как человек-невидимка на протяжении всего романа, люди, которые видели его, были мертвы, и даже тела не могли быть найдены. Не только мертвец без трупа не может говорить, но и нет даже следа убийства, а полиция не может отследить его даже до него, не говоря уже о средствах массовой информации.

После прочтения новости Нин Тао снова открыл поиск по Байду и ввел слово "urn master" в строке поиска.

Поиск Байду дает вам много содержания для "Weng Master", но ничего о "urn Master".

Нинг Тао был немного сбит с толку: "Тот парень, Чжан Вайбяо, сказал, что это может быть урна большой урны, не так ли?"

Нин Тао также читал энциклопедию Байду о "Властелине Венг".

Венглорд был титулом, который давали дочери лорда во времена династии Хань, когда только дочь императора могла стать принцессой, а дочь лорда называлась Венглорд.

Прочитав его, сердце Нин Тао еще больше растерялось: "Если Чжан Вэйбяо говорил о лорде Венге, а не о лорде Урне, то разве за этим не стоит мужчина - женщина? Возможно ли, что демон из династии Хань дожил до наших дней?"

Канджи может быть настоящей головной болью иногда, с разными произношениями, даже если это одно и то же слово, поставленное в разные высказывания иногда с разным прочтением и разными значениями.

Официант подавал омара на гриле.

Но, не дожидаясь, пока Нин Тао и Цин передвинут палочки для еды, белая фигура подошла к этому столу, и, не приветствуя, передвинула стул и села.

Есть только одна женщина в мире, которая может это сделать, и это Цзин Бай.

Цинь Чжоу с удивлением сказал: "Сестра, как ты узнала, что мы здесь?"

Я буду неудачницей, как сестра, если даже не смогу найти тебя. Вы говорите нет, доктор Нинг".

Нинг Тао улыбнулась: "Почему ты не позвонила?"

"Я боюсь тебя побеспокоить". Уайт сказал.

О чем это говорит? Она сейчас повсюду, так что можно сказать о тревоге и не тревоге?

Нин Тао также спросил случайно, не ожидая, что она скажет правду. Он завербовал официанта и попросил официанта добавить набор посуды.

Приходят миски и другие блюда, но Бай Цзин не двигает палочками для еды и просто смотрит, как Нин Тао и Цинь Чжоу едят.

"Сестра, почему ты не ешь?" Что-то было во рту у Цинь Чжоу, и его голос был слегка приглушен.

Уайт сказал: "Я не голоден, вы, ребята, ешьте".

Нин Тао осторожно сказал: "Сестра Бай пришла не просто посмотреть, как мы едим, так что, если вам нужно что-то рассказать нам прямо сейчас".

Мисс Уайт сказала: "Ничего страшного, я просто хотела встретиться с вами".

Но Нинг Тао не верит в это, и он смотрит на Бай Цзин, пытаясь прочитать ее мысли. Но вскоре он понимает, что это просто его желания, и он не может понять, что в голове у мисс Бай.

Белый с улыбкой сказал: "На что ты смотришь, ты не веришь в то, что я говорю? Вы двое, одна из вас - моя сестра, а другая - повелитель демонов моей сестры, мы эквивалентны семье, что плохого в том, чтобы собраться вместе, как семья".

Нинг Тао также улыбнулся: "Что я не верю, так это то, что хорошо собраться вместе. Вы, ребята, придумайте, куда пойти попозже, а после того, как мы поедим, мы пойдем развлекаться".

Но Белый Цзин не говорил.

Цинь Чжуй, казалось, хотел что-то сказать, но он просто шевельнул губами и ничего не сказал.

Если бы Цзин не приехал, эта роскошная трапеза продолжалась бы и продолжалась в счастливой атмосфере, но как только Цзин приехал, атмосфера стала необъяснимо неловкой. Нин Тао поспешно что-то съел, а Цинь Чжуй не стал много есть и сказал "нет". Нин Тао пошёл забрать счёт, а потом ушёл из ресторана с Бай Цзином и Чин.

"Ребята, вы выяснили, где играть?" Нинг Тао спрашивал.

Цинь Чжуй покачал головой.

Уайт сказал: "Почему бы тебе не пойти домой, я хочу посмотреть, где вы с сестрой живете." После паузы она добавила: "Кстати, заходи в свою клинику".

Для этого она и пришла на "собраться".

"Сестра..........................................................................................................................................." Цинь Чжоу захотел прекратить разговоры.

Бай Цзин улыбнулся: "Сестра, что ты пытаешься сказать?"

"Нет, ничего". Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао посмотрел ему в глаза, но не пошевелился: "Хорошо, тогда мы пойдем домой, ты можешь пойти в клинику, если хочешь, нет ничего, что ты не можешь сделать".

Уайт с улыбкой сказал: "Не доставляет вам хлопот, не так ли?"

Нинг Тао вежливо сказал: "Нет, нет, я схожу за машиной, а вы, ребята, поговорите".

Уайт сказал: "Нет, я поеду сюда, просто припаркуйся на обочине, я схожу за машиной, вы, ребята, подождите меня".

Нин Тао взглянул на дорогу и увидел внедорожник Babs G500, припаркованный на обочине, улыбнулся: "Сестра Бай очень заботлива".

Бай Цзин пошел за машиной.

Тогда Цинь Чжоу прошептал: "Брат Нин, наверное, это Бай Шенг звонил моей сестре, ты можешь сказать "нет"."

Нинг Тао мягко сказала: "Она твоя сестра, она собирается это проверить, так что иди и проверь". Что касается того, чего хочет этот белый святой, то я совсем не волнуюсь, клиника вон там, он может сжечь ее огнем, если захочет".

Это сила Нинг Тао, и ему плевать, если он знает, что цель поездки Бай Цзина - исследовать клинику на Небесах. Он был замучен до безумия клиникой Тяньвай, а боссу клана Тан Тяньрен даже не хватило смелости подойти к нему. Если бы этот белый мудрец действительно хотел сжечь клинику "Небесный рай" одним огнем, он бы вместо этого почувствовал облегчение, он не мог ждать!

"Брат Нинг, я знаю, что ты рассматриваешь мои чувства, и я доставляю тебе...... неприятности". Голос Цинь Чжоу был маленьким.

Нин Тао улыбнулся: "Дурак, почему ты так вежлив между нами?"

Цинь Чжуй показал зубы и улыбнулся: "Ну, мы же семья, не за что".

Нин Тао не осмеливался больше взаимодействовать, сожительство уже было сложной ситуацией, если бы он признался, что это снова семья, то время для него и Цинь Чжоу, чтобы разделить одеяло, было бы недалеко.

Бай Цзин приехал за машиной, Нин Тао и Цин догнали ее, и Barbossa G500 направились к переулку Хакка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0172 Глава 0172: Соседские дела.**

0172 Глава "Та же самая комната" "Вы здесь живете?" Бай Цзин вошел в дом, который арендовал Нин Тао и Цин Чжуй, чтобы осмотреться и сказал это.

Нинг Тао улыбнулась: "Я думаю, все в порядке, просто живите комфортно в доме, элитный не имеет значения".

Цинь Чжоу открыла дверь в свою комнату: "Сестра, это комната, в которой я остановилась". Потом она снова указала на дверь соседней комнаты: "Брат Нинг живет в этой комнате".

Уайт удивлённо посмотрел: "Ты уже не живёшь в одной комнате?"

Нинг Тао мгновенно смутился: "Мы... зачем... хотим этого чего?"

Она как наложница в старые времена. Она выбрала тебя, так что она твоя. Это ты, ты задерживаешься в одной комнате с моей сестрой, ты ненавидишь мою сестру?"

Бай Цзин снова смотрит на Цинь Чжуй, в ее тоне есть намек на упрек: "Не все можно винить в этом брата Нина, это должно быть то, что вы не сделали хорошую работу, или не сделали достаточно".

"Ну, я... я постараюсь." Цинь Чжуй посмотрел на Нин Тао, но потом застенчиво опустил голову.

Что ты пытаешься сделать?

Нинг Тао соблазнился спросить ее, но слова не вышли. Его проблемы с Цинь Чжуем уже были достаточно сложными, и было бы еще больше, если бы он согласился с тем, что сказал Бай Цзин.

"Брат Нинг, покажи мне свою клинику". Бай Цзин не заинтересован в доме Нин Тао и Цин Чжуй арендуют, но просто символически приходит в гости

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Цинь Чжуй уже рассказал тебе кое-что о клинике, я уверен, что у тебя есть какая-то психологическая подготовка, но я скажу это еще раз, она имеет сильную враждебность к людям, которые во грехе или демонам, ты уверен, что хочешь пойти?".

Бай Цзин даже не подумал об этом: "Это мое решение, даже если это страшное место, я хочу его увидеть".

"Хорошо, пойдем со мной". Нинг Тао перестал напоминать ей о чем-либо и отправился в клинику "Небесный путь", как только она вышла за дверь.

При холодном лунном свете белые стены и плитки клиники в Тяньвае выглядят ничем иным, как обычная резиденция Хакка, а не клиника.

Бай Цзин и Цинь Чжоу последовали за Нин Тао, но они все еще ждали, когда он подойдет к двери клиники и откроет дверь, Цинь Чжоу остановился на своем пути: "Брат Нин, я в панике... Я не войду, отведу твою сестру внутрь и посмотрю, я подожду тебя снаружи".

Нин Тао оглянулся на Цинь Чжуй, и то, что он увидел, было бледным лицом и глазами, полными страха. Сегодня вечером она убила так много людей, а также не смертельных пациентов клиники Тяньцзянвея, враждебность клиники Тяньцзянвея по отношению к ней только усилится, и это было вполне естественно, что она боялась войти внутрь.

"Тогда ты будешь ждать снаружи". Нинг Тао открыл дверь в Небесную внешнюю клинику и вошел внутрь.

Бай Цзин на мгновение засомневался, а затем зашёл в клинику Тяньвай.

Когда Бай Цзин вошел, дверь клиники закрылась без ветра. Человеческое лицо на Добром и Злом Триподе также открыло свои глаза яростным выражением. В тот момент ее ноги не могли не дрожать, а ее тело и душа, казалось, были под бесконечным давлением!

Когда Цинь Чжуй впервые пришел, Трипод Добра и Зла просто посмотрел на нее, не показав никакого гнева, это было из-за того, что она была "чистой" змеей демоном, потому что она была больна с детства и не причиняла никаких грехов. Но Бай Цзин - обычный человек, который работал и практиковался в мире, так как же она может быть невинным демоном? Кроме того, она должна была причинять людям боль, просто практикуя этот предмет.

Волк проезжает тысячу миль, пьёт кровь и ест плоть. И даже если Хатчиш пройдет 10 000 миль, он может пойти есть дерьмо, или он может пойти есть траву. Это различие между видами, небом и землей, делающими все вещи, и придающими всем вещам иную природу.

Он совсем не удивился и сказал: "Это моя клиника, посмотрите на нее, вы можете потрогать все, что угодно".

Белая Цзин немного приспособилась, но она все равно не осмелилась даже посмотреть на Доброе и Злое Динги, ее глаза переместились в другое место, а затем она направилась к полке, на которой хранились три Динги.

На этой полке были Мэй Сян Дин, Раггеди Дин и Небесный Пес Дин. Американские ужины с благовониями и разбитые ужины Ningtao использовали много раз и принесли большую пользу. Но до сих пор он не смог понять, для чего нужен штатив Небесного Пса, сказав, что это штатив для алхимии, и вещи, которые из него выходят, очень обычные, сказав, что это штатив для алхимии, и он даже не может починить сломанную плитку, не говоря уже о том, чтобы починить и повысить качество алхимии, как сломанную штатив. Настолько, что он заподозрил, что это была миска для собак, которую Чен Пинг Дао ел, но в тот день, когда это не было замечено, в тот день, когда он не мог получить ответ.

В музейной витрине она выглядит как старинная реликвия издавна, но единственная золотая - это Трипод Оловянной Собаки, который дает людям ощущение, что он очень ценен. Но Белая Цзин смотрела прямо на горшок с благовониями, и ее глаза сверкали...

Нин Тао посмотрел ему в глаза и спокойно размышлял в своем сердце: "Она, должно быть, не увлеклась моей Мэй Сян Дин, если она попросит одолжить ее, какое оправдание я должен использовать, чтобы отвергнуть ее"?

"Брат Нинг, что это за штатив?" Бай Цзин спрашивал.

Нин Тао сказал: "Это штатив Мэй Сян, который я использую для уточнения эликсира".

Я уже сказал, что я Доктор Культивации, так что ты не можешь одолжить мне зелье для алхимии, верно?

С изменением темпа, Белый Цзин указал на сломанный штатив и спросил: "Что это?".

Нинг Тао сказал: "Сломанный штатив, просто сломанный штатив".

Уайт внезапно схватила сломанный горшок в руке: "Раз уж это сломанный горшок, как насчет того, чтобы отдать его моей сестре? Если вы забираете Цинь Чжоу и даже не имеете жениха, этот гнилой штатив считается женихом".

Нин Тао был ошеломлен, он думал, что Бай Цзин бьет его американским ароматным дингом, но он не понимал, что она просто отвлекает его, что она на самом деле хочет сломленного динга!

Штатив с американским ладаном нельзя было дать, а гнилой и сломанный штатив, конечно же, нельзя было дать, то есть штатив с сокровищами для ремонта волшебного оружия. Он также рассчитывает на свой будущий бизнес по исправлению заклинаний и зарабатыванию денег для своей клиники, как он может отдать их Цзин Баю? Но когда Цзин сказал это, ему было стыдно отплатить за услугу.

Но как только Нин Тао размышлял, что сказать, чтобы Бай Цзин положил сломанный горшок обратно, добрый и злой горшок внезапно жужжал. У белых даже не было времени ворчать, и весь человек упал на землю безо всяких признаков. Воздух в этой клинике даже не дрогнул, но она почувствовала, как большая гора давит на ее тело, пытаясь раздавить ее кости повсюду!

Raggedy Dang также снял свои руки и упал на землю, дважды падая перед остановкой.

"Простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите, простите.

Нин Тао поспешно взял сломанную штатив и положил его на полку, затем подобрал Бай Цзин и направился на улицу.

Как только она покинула клинику, боль и давление на тело Бай Цзин внезапно исчезли, и она вернулась в нормальное состояние. Но ее дух все еще был в сильном страхе, ее лицо было бледным без крови, и ее глаза были широко открыты, как будто она видела что-то ужасное.

"Что с тобой, сестра?" Цинь Чжуй поспешил поприветствовать их, его глаза были наполнены заботой.

Нин Тао положил Бай Цзин и сказал Цин Чжуй: "Сестра Бай коснулась чего-то из клиники, спровоцировала штатив добра и зла и была подавлена".

Вообще-то, это было сказано мисс Бай

Цинь Чжоу сказал: "Сестра, вещи в этой клинике нельзя трогать, это счастье, что брат Нин рядом с тобой, иначе ты была бы в опасности".

Она оглянулась на клинику и увидела, что дверь закрыта, но не видела разгневанных лиц добрых и злых горшков, и не могла не испугаться, когда подумала о разгневанных лицах на горшках и о том давлении, которое ей пришлось выдержать. Ей было все равно, что она сказала, и она сделала шаг к выходу из переулка.

"Сестра?" Цин гнался за ним: "Куда ты идешь?"

Бай Цзин не останавливалась, пока не подошла к двери комнаты, которую арендовали Нин Тао и Цинь Чжоу, и сделала два глубоких вдоха, прежде чем сказать: "Здесь намного лучше, я ушла, потому что боялась клиники".

Цинь Чжуй сказал: "Я предупреждал тебя давным-давно, я даже не осмеливаюсь пойти в эту клинику сейчас, но ты все равно должен пойти туда, теперь ты знаешь, насколько она могущественна, верно?".

Нин Тао подошел: "Сестра Бай не зашла и не посмотрела, это нормально - быть любопытным в сердце, это нормально, если ты все еще хочешь прийти посмотреть в будущем, не стесняйся".

Бай Цзин дал Нин Тао пустой взгляд и сказал: "Ты забираешь Цин Чжуй, никакого подарка жениха, а моя девичья сестра хочет только Дин, но ты такая скупердяйка, твоя клиника тоже скупердяйка!

Нинг Тао горько смеялся: "Я единственный, кто может использовать этот штатив, ты даже не можешь забрать его обратно".

Но Уайт не отпустил: "Думаешь, я бы тебе поверила? Ты же не хочешь отдавать, правда?"

Нин Тао распространил свою правую ладонь и достиг перед Бай Цзин, черно-белый огонь внезапно появился со стола в его ладони. Чернота была черной, как чернила, со злой аурой. Белый, как лед и снег, чистый и безупречный.

Это был первый раз, когда она увидела такой странный пожар. Духовные пожары культиваторов были в основном белыми и туманными, как туман. Огонь демонического духа был в основном зеленым и туманным, как ядовитая миазма, и черным, но чрезвычайно редким. Но Нинг Тао наполовину черный и наполовину белый был неслыханным, не говоря уже о том, что его видели.

Нин Тао слабо сказала: "Сестра Бай, ты сестра Цинь Чжуй, и я честно не вру тебе". Штатив в клинике - единственный, который я могу использовать, потому что только этот мой духовный огонь может управлять им, и бесполезно забирать его обратно".

Сердце девушки не хотело отпускать разбитый горшок, но после ужасной вещи, которую она только что пережила, и увидев черно-белое пламя Нинг Тао, даже если она не хотела, она не могла отпустить. Какой смысл возвращать непригодный горшок?

"Ну, где вы, ребята, остановились, я видел все клиники брата Нинга, и уже поздно, так что вы, ребята, возвращайтесь в свои комнаты и отдохните, я тоже должен вернуться." Мисс Уайт попрощалась и ушла.

Нин Тао сказал: "Цинь Чжоу, сначала иди в дом, а я провожу сестру Баи".

"Хорошо, я поставлю воду в ванну для тебя". Цинь Чжуй сказал, разворачивайся и входи в дом.

Нин Тао и Бай Цзин шли бок о бок по направлению к переулку.

"Сестра Уайт, есть поговорка, что я не знаю, когда сказать." Нинг Тао сказал.

Бай Цзин сказал: "Разве ты не отослал Цинь Чжуя, чтобы поговорить со мной?

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда я скажу прямо. Я не знаю, какие у вас с Бай Шенгом отношения, но я знаю, что у вас должны быть его намерения, когда вы приедете сегодня. Пожалуйста, передайте мне сообщение, я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в жизнь Чин Чжоу сейчас, и в мою. Моя клиника - это не то, что может передвинуть тот, кто хочет попробовать, и если кто-то захочет попробовать, я обещаю не вмешиваться и делать с моей клиникой все, что он захочет, даже если это пожар. Но если что-то пойдет не так, это не моя вина".

Уайт на мгновение замолчала, прежде чем сказала: "Я обязательно возьму твои слова с собой".

Она не признавала свои отношения с Бай Шенгом, что было замаскированным приемом, в том числе и то, что она пришла сегодня вечером, настаивая на том, чтобы пойти в клинику по приказу Бай Шена. Нин Тао попросил ее довести это предложение до Бай Шенг также рассматривается как упреждающее отношение, я не шучу с тобой, и ты не пришел, чтобы шутить со мной. И не бейте мою клинику за внимание, если вам придется это сделать, то простите, самонавязанные последствия!

После еще нескольких шагов, Бай Цзин остановилась в своих треках: "Вы должны вернуться, Цин Ци кладет в воду в ванной, вы двое хорошенько примите ванну, а затем приятно и счастливо провести время. Правда, мы так долго были вместе и до сих пор не делили комнату, с тобой что-то не так?"

Нинг Тао, ".........."

Что плохого в том, чтобы попрощаться?

Так как же мы можем быть родственниками в будущем?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0173 Самое опасное место в мире**

Глава 0173: Самое опасное место в мире Белый Цзин уехал, и на мгновение у Нин Тао появилось желание следовать за ней по дороге, чтобы увидеть, где Белый Святой на самом деле. Но импульс был подавлен, и Бай Шен не сделал ничего, чтобы навредить Цин Чжуй или ему, возможно, потому, что он был немного любопытен, поэтому он попросил Бай Цзин потыкать вокруг. Если он последует за ними, то не обязательно нарушит существующую модель мира и спокойствия. Он не боится неприятностей со стороны Белого Святого, но Цинчай будет пойман между ним и его "семьей матери".

Бай Шенг, Чжу Хунцинь и повелитель Урна, эти три фигуры зависли и запутались в голове Нин Тао. Вскоре после того, как Бай Цзин уехал, он также вернулся в свою арендованную комнату.

Цинь Чжуй уже убрал воду из ванны и встал перед дверью единственной ванной комнаты с полотенцем, обернутым вокруг его тела, с улыбкой на лице, которое было красивее цветов и слаще меда. Белое полотенце, покрывающее грудь, но глубокие канавки, открытые воздуху, и дно, покрывающее корни ног, манят и загадочны. Ее тело пахло неземным, более загадочным и манящим, чем любой другой парфюм или цветочный аромат в мире.

Став врачом-культиватором, чувства Нин Тао уже были далеко за пределами нормы, и можно было только представить, насколько интенсивной была стимуляция, которую он получал. Всего за несколько секунд в его животе загорелось пламя, отчего во рту пересохло, а дыхание стало тяжелым.

"Брат Нинг, я подам тебе ванну". Цинь Чжоу сказал, очень хорошо и нежно.

Нин Тао нервно помахал руками: "Нет, нет, нет, я уже мыл его в реке, не надо больше так делать, делай".

На этот раз Цинь Чжоу не был настолько послушен и сделал шаг вперед, протянув руку помощи Нин Тао, чтобы помочь ему раздеться.

Нин Тао схватил ее за руку и сделал глубокий вдох, стараясь изо всех сил сохранять спокойствие: "Цинчай, мы не можем этого сделать".

Глаза хао Цинь Чжуй были наполнены разочарованием и осуждением, а его голос шелестел: "Почему мы не можем этого сделать?".

Нинг Тао сказал: "Я человек, ты демон, человеческий демон - это другой путь, это бесплодно для нас быть вместе".

Слабый туман воды внезапно поднялся в глазах Цинь Чжуй: "Это строчка из "Новой сказки о белой змее", я не много читаю в книгах, но я смотрю много телевизионных драм, я также видел "Легенду о Чжэнь Хуань" и "Возвращение жемчужины Гейгера, не врите мне".

Нинг Тао, ".........."

Голос Цинь Чжоу был грустным: "Сестра сегодня ясно дала понять, что я твой демон-рабыня, что эквивалентно твоей наложнице, твоей комнатной девчонке, ты презираешь меня за то, что я змеиный демон, поэтому ты отказался взять меня"?

Нин Тао горько засмеялся и жестко сказал: "Ну, даже если я заранее не знал о наших отношениях, а они действительно существуют, допустим, ты моя наложница, моя горничная в общей комнате, но у меня еще даже жены нет, как я могу прикасаться к тебе как к наложнице? Как я могу дотронуться до такой девушки, как ты?"

Цинь Чжоу на мгновение моргнул глазами, похоже, думая об этом.

Нинг Тао воспользовался жарой, чтобы ударить по утюгу: "Так что, успокойся, мы не можем этого сделать".

Цинь Чжоу сказал: "Ты имеешь в виду, что тебе нужно взять жену, чтобы я могла быть твоей настоящей наложницей, настоящей девушкой в комнате, так?"

Нинг Тао серьезно кивнул: "Ну, да."

Тот факт, что у него есть часть тела, которая уже глубоко предала его, на самом деле является жестом ярости!

Цинь Чжуй сказал тихо: "Тогда возьми жену и возвращайся скорее, а если возьмешь, я могу быть твоей наложницей и твоей любовницей".

Нинг Тао, ".........."

Такой тип мышления нормальные люди, конечно, не поймут, а также сочтут это абсурдным, но в мире демонов это серьезная вещь. Цинь Чжуй был его демоническим рабом, а слово "раб" уже все сказало. Она не может быть его настоящей женой, только наложницей, горничной. Он спас ее, она узнала его как повелителя демонов, и она дала ему все, что у нее было. Отвергая ее, он также отвергал ее.

Эти правила и ритуалы могут показаться невежественными и отсталыми, но они не полностью исчезли в светском мире, где полигамия до сих пор практикуется в некоторых областях. В мире культивирования культиваторы и демоны особенно серьезно относятся к древним правилам и ритуалам. Понятно, что Цинь Чжуй напрямую не разрешил ему жениться на ней, но был так одержим тем, что был его наложницей и девушкой из общей комнаты.

"Цзян Хао, Линь Циньюй, Чжао Ушуан и Су Я, за кого ты выйдешь замуж?" Цинь Чжуй был даже более взволнован, чем Нин Тао.

У Нин Тао были головные боли: "Су Я такая маленькая, я всегда относилась к ней, как к сестре".

Цинь Чжуй сказал: "Верно, она слишком молода, чтобы быть подходящей, тогда Цзян Хао, Линь Цинь Юй и Чжао Ушуан - все подходящие, за кого ты выйдешь замуж?". Ты стесняешься сказать, я пойду и скажу тебе, если они не посмеют".

Голова Нин Тао смутно болела, когда он отпустил пару запястий Хао Цинь Чжоу, серьезное выражение на его лице: "Цинь Чжоу, это дело всей жизни, не детская игра, дайте мне подумать об этом, прежде чем принимать решение". Ты иди и прими душ, а я пока вернусь в дом и подумаю об этом."

Цинь Чжуй кивнула головой, и хотя она была неохотно и разочарована в своем сердце, она все же уступила дорогу.

Нин Тао тайно вздохнул с облегчением и осторожно прошел мимо стороны Цинь Чжоу, его сердце тайно сказало: "Я полагался на эти три года, через три года она не будет моей демонической рабыней, и мне не придется жениться на ней, как наложнице или как девчонке из общей комнаты".

Тем не менее, так же, как Нин Тао думал так в своем сердце, Цинь Чжоу вдруг взял прыжок и снова заблокирован перед ним, "Вы солгали мне!"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Что я тебе вру?"

Цинь Чжоу сказал: "Ты хочешь затянуть это на три года, и когда я восстановлю свою свободу, ты избавишься от меня, не так ли?"

Нинг Тао, ".........."

Цинь Чжуй ворчал: "Мне все равно, ты должен взять жену через три года!"

Как только слова упали, белое полотенце упало, и без знака, без звука, банки и не банки были обнажены. Ландшафт, подобно золотым солнечным лучам, рассеивающим туманы, - это место, где можно увидеть великолепные снежные горы и таинственные луга.

Нин Тао с трудом подавлял пламя, которое немного падало, и пламя дико разгорелось и чуть не взорвалось. Что еще хуже, у Цинь Чжоу не было ни малейшего намерения поднять это полотенце и просто стояло перед ним в такой длинной полосе......

Почему так трудно жить вместе?

"Чинг Чоу, прекрати". Нин Тао хотел убрать свои глаза, но его два глаза чувствовали себя так, как будто застряли в болоте, и чем больше он боролся, тем глубже он падал.

Цинь Чжуй постучал в угол своего рта: "Мне все равно, ты обещал мне перед тем, как я пропущу тебя, иначе ты просто лжешь мне".

"Это... ладно, я обещаю, ты уйдешь с дороги, а я вернусь в дом и подумаю." Нин Тао чувствовал, что больше не сможет это выносить, он действительно не мог это контролировать.

Однако Цинь Чжоу вдруг сделал шаг вперед и чуть не врезался в объятия Нин Тао.

Нинг Тао внезапно напрягся: "Ты, чего ты хочешь?"

"Потяни за язык, чтобы я мог поверить, что ты не обижался на меня и не врал мне три года." Цинь Чжуй также был сухим и выплюнул язык, прежде чем его голос успокоился. Ее язык, почти вдвое больше, чем у нормального человека, в мгновение ока протянулся к лицу Нин Тао, почти касаясь его губ так близко.

Голова Нинга Тао была действительно одна и две большие, и его сердце было запутано. Тянуть язык, который для змеиного демона является человеческим эквивалентом клятвы Богу, можно ли этот язык тянуть по своей воле?

Однако именно из-за его колебаний и спутанности глаза Цинь Чжуя лопнули в воду.

Сердце Нин Тао, похоже, что-то ударило ножом, и оно явно так сильно болит. Цинь Чжуй был тем, кто заботился о нем больше всех, кроме родителей, и, возможно, тем, кто любил его больше всех. В своем сердце Цинчжоу был родственным существованием, как он мог причинить ей боль и довести ее до слез?

Нин Тао издал вздох в сердце, всегда слишком мягкий на сердце, и он высунул язык.

Его язык просто застрял, когда язык Цин Чейсинга перевернулся, и два языка в мгновение ока запутались вместе. В тот момент все его тело замерло, как будто его ударил электрический ток.

"Потяни за язык". Из маленького рта Цинь Чжоу вышел смутный звук.

Нинг Тао плакал и смеялся, а также говорил: "Язык и Динг".

Язык запутался, он сказал это неоднозначно.

Цинь Чжуй, однако, беспокоился о том, что он разыгрывает из себя фокусника и все еще пристает к своему языку: "Что ты сказал, повтори".

"Ух ты, у тебя язык в щеке, как сказать "черный и белый"?"

"В любом случае, быть пересказанным". Цинь Чжоу был очень раздражителен.

Обычно это длинноязычный хулиган с коротким языком.

Нин Тао глубоко вздохнул, а потом с трудом заговорил: "Дергая язык за язык, чтобы устроиться".

На этот раз всё наконец-то ясно.

Как только он это сказал, Нин Тао сделал яростный шаг назад, оттянул ноги и побежал к двери.

Цинь Чжуй сказал: "Куда ты идешь?"

Нинг Тао даже не посмел вернуть голову: "Я пойду в клинику".

В этом доме он боялся остаться на секунду.

"Могу я просто освободить тебе дорогу?" Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао выбежал, как только открыл дверь в комнату.

Звездное небо омыло, звезда мерцала, далекая и загадочная. Ночной ветерок был прохладным и пронесся по щекам Нинг Тао. Он не мог видеть адский пейзаж, чувствовать дразнящий запах, слышать дразнящий голос, его давление было снято, но он все еще находился в очень неудобной ситуации. Он мог быть уверен, что если он останется в комнате и потянет за язык еще несколько секунд, то действительно взорвется.

Нин Тао подошел к Небесной внешней клинике, он чувствовал, что у него три ноги, он не мог не улыбаться с горечью: "Цинчай а Цинчай, ты действительно слушал свою сестру, она сказала тебе сделать усилие, это то, как ты сделал усилие?".

На самом деле, дело не в том, что он не мог видеть или чувствовать, как хорошо Цинь Чжоу относился к нему. Эта автомобильная авария четыре года назад забрала обоих его родителей, и больше всего ему не хватает любви, и если кто-то добр к нему, то он склонен к ней удвоить. Он не сделан из камня, но мысль о том, что Цинь-Чжуй - змея-демон, делает его неспособным сделать этот последний шаг.

Пока все, оставив эту головную боль вовремя.

Нинг Тао открыл дверь в свою комнату и пошел в клинику "Небесный выход".

Черный и белый qi в Трипод добра и зла был примерно в равновесии с белым qi добра. Черный воздух все еще был немного больше, хотя и менее преувеличенным, чем в предыдущие дни. Подобная ситуация вполне корректна for俢 Reiki, что является наградой за исцеление Барнса.

Когда он был измучен, то сидел скрещенными ногами рядом с горшком добра и зла и практиковал свою духовную силу.

Он уже решил, что даже если он будет культивировать до рвоты, он не вернется в дом, который они с Цинь Чжоу арендовали, это место уже было самым опасным местом в этом мире для него.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0174 Глава 0174 Рафинирование автомобиля с аккумуляторными батареями**

Глава 0174 Улучшение автомобиля с электрической батареей На рассвете Су Я была разбужена голосом Ли Сяоюй, она просто закрыла голову одеялом, но голос Ли Сяоюй до сих пор смутно доходил до ее ушей.

"Дядя Нинг, сегодня мой день рождения, какой подарок ты мне подаришь?"

"Я помню, у тебя был день рождения, когда ты еще был в старом приюте "Саншайн", сколько раз в год ты должен отмечать день рождения?" Голос человека.

"Мелкий, мелкий, мелкий..." пришел голос Ли Сяоюя.

"Хахаха, это не твой день рождения, но я все равно купил тебе подарок." Мужской голос.

Су Я подползла от утешителя одним махом, даже не успев надеть одежду и обувь, выпрыгнула из машины и побежала к окну, как только занавеска была притянута, чтобы посмотреть наружу.

Золотой солнечный свет, каскадированный через окно и сияющий на теле Суа. С бюстгальтером и треугольными брюками на теле, ее обнаженная кожа стала золотистой к утреннему солнцу и обладала таинственной красотой.

Во дворе она увидела человека, который разговаривал и смеялся с Ли Сяоюй во дворе, Нин Тао. В тот момент, когда она увидела Нин Тао, чувство близости пришло на нее и зарылось в ее сердце без всяких препятствий, как будто поле, которое нуждается в орошении внезапно приветствовал горный родник.

Тем не менее, слова, которые выходили из ее рта, были с другим вкусом: "Ребята, где вы были последние два дня"?

На утреннем солнце Нин Тао повернулся и подошел с улыбкой на углах рта: "В тот день он внезапно ушел по срочному делу. Я вернулся сегодня специально, чтобы отпраздновать твой день рождения, с днем рождения, Суя".

Поэтому он поспешил обратно в деревню Цзянчжэн из клиники Тяньвай в Гуаньчэне, в день переезда клиники и пропустил 18-летие Су Я.

Сердце Су Я был тепло тронут, но его рот был непрощающим: "День рождения - это всего лишь день рождения, после того, что такое день рождения? К тому же, мне все равно."

Ли Сяоюй сказал: "Дядя Нин, ты все слышал, сестре Сюйе все равно, что ты подарил ей подарок на день рождения, ты подаришь мне подарок на день рождения для нее"?

Сказав, что, не дожидаясь согласия Нин Тао, он потянул за ногу и бросился к этой стороне коридора.

Сюя посмотрела в сторону и увидела ленточную подарочную коробку на ряду пластиковых сидений под окном. Видя, что Ли Сяоюй вот-вот переедет, она не могла не обращать на это внимания и выпрыгнула из своей комнаты, как только ее рука была подпёрта, устремляясь к подарочной коробке на гораздо более быстрой скорости.

Ли Сяоюй, в конце концов, не хватает человеческих ног и смотрел, как Су Я схватила подарочную коробку. Углы ее рта вздрогнули, и она выдохнула: "Мне не стыдно, я сказала "нет" и все равно вырвала его у меня".

Сюя была совсем не вежлива: "Что подарит тебе мой подарок на день рождения?"

Ли Сяоюй поцарапала мизинцем лицо: "Никаких штанов, застенчивая! Никаких штанов, застенчивый!"

Только тогда Су Я поняла, что с ней происходит, и она поспешила переместить глаза на Нин Тао, только чтобы найти, что он смотрел на нее с улыбкой на лице. Ее лицо покраснело, и она последовала за окном обратно в свою комнату, потянув шторы закрыты стуком. Но несмотря на это, ее сердце все еще билось, и ее разум не мог не вспомнить солнечное и красивое лицо Нин Тао, а также ту ту тусклую улыбку, которая висела в углу ее рта.

Суя распаковала подарочную коробку, в которую входили бутылка бальзама красоты, бутик рецепта Dan, пара туфель New Balance и набор спортивных костюмов Nike, а также коробка красиво упакованных шоколадных конфет.

Голос Нин Тао доносился из окна: "Су Я, я поеду в город в путешествие и вернусь в полдень".

Сюя оставила занавески и спросила: "Что ты делаешь в городе?".

Нинг Тао сказал: "Пойду куплю электромобиль".

"Подожди, я оденусь и пойду с тобой." Сьюя сказала.

"Ну, тогда поторопись". Нин Тао с благодарностью согласился.

Су Я вышла в толстовке и туфлях New Balance, которые Нин Тао купил для нее, и источала молодой и живой воздух по всему телу. До того, как она успела сказать слово Нин Тао, Ге Мин подошел на своем седане "Чанъань".

"Садись в машину, садись в машину, и я тебя подвезу". Улыбка, размазанная по жирному лицу Грэмина.

Нин Тао зарылся в сторону пассажира и подарил Ге Мин небольшую бумажную коробку.

"Что это?" Ге Мин открыл коробку, но увидел кристально чистую таблетку, любопытную в его сердце.

Нин Тао сказал: "Я сам усовершенствовал лекарство, его употребление будет полезно для твоего организма".

"Афродизиак"? Сколько раз за ночь это может быть?" Грэмин спросил.

Нин Тао ударил по затылку Гэ Мина одной пощечиной: "Су Я все еще в машине, о чем ты говоришь".

Ге Мин неловко улыбнулась, зная, что Нин Тао относился к Су Я как к сестре.

Су Я, которая сидела сзади, выглядела равнодушной: "Ничего, ничего, ничего, я взрослая, вы можете говорить все, что хотите, я взрослая, мне все равно".

Ге Мин непосредственно положил кристально чистый тонкий рецепт Дэн в рот, дважды жевал, а затем дал большие пальцы вверх: "Вкусный, ароматный и сладкий, Таози, у вас есть, дайте мне еще несколько?"

Нинг Тао посмотрел на него: "Это тоник, думаешь, это шоколад? Дам тебе еще несколько, и ты наверстаешь упущенное, езжай дальше".

Машина Чанъань покинула недавно построенный детский дом Sunshine и направилась в сторону центра города Шанченг.

Нин Тао вернулся на этот раз не только для того, чтобы придумать подарок на день рождения Су Я, но и для того, чтобы дать Су Я и Гэ Мин прекрасный первичный рецепт Дэн. Хотя Ге Мин и Су Я не являются пациентами Золотого Диагноза, но тонкий первичный рецепт Дана, который он сделал, имеет эффект укрепления тела и продления жизни, Су Я и Гэ Мин будет иметь большие преимущества, когда они принимают его.

Он также подумал, что если он найдет в будущем формулу для очистки костного мозга и сутры Дана, то он даст Су Я и Гэ Мин для уточнения очистки костного мозга и сутры Дана и даст им сутры и сутры Дана, чтобы превратить их в "мастеров боевых искусств", описанных в романах о боевых искусствах.

Отправляясь в город, Нинг Тао купил двухколесный электромобиль. На самом деле он думал о покупке мотоцикла, но во многих городах мотоциклы были запрещены, и для езды на мотоцикле ему нужно было водительское удостоверение, а у него его не было. Вот почему идеально подойдет автомобиль на аккумуляторах для транспорта, нечего фотографировать, любой город может ездить верхом.

Обед был съеден в приюте Sunshine, и пара Lu Nan и Yang Lu пришли вместе на живой обед. Хотя Ян Лу не помнил, как Нин Тао относился к нему, он послушал свою жену, Лу Нан, и приложил особые усилия, чтобы дать Нин Тао бокал вина, сказав несколько слов благодарности.

Хороший человек, попавший в клинику на Небесах, забудет о процессе исцеления в клинике и о добрых делах, которые он совершил. Но природа человека не изменилась, и тот, кто хорошо думает, всегда тот, кто хорошо, и хорошие вещи, которые он сделал, являются реальными, поэтому он забывает, чтобы не забыть, и эффект не велик.

После обеда Нин Тао толкнул выкупленную электрическую машину обратно в комнату, устроенную во дворе Ге, затем покрасил кровавый замок в середине комнаты, открыл удобную дверь и вернулся в клинику в официальном городе в небе на улице.

Первое, что Нин Тао сделал после возвращения в клинику, это вытащил свой сотовый и позвонил Инь Мурану.

Телефон был набран три раза, прежде чем на него ответили.

"Да? Я еду на велосипеде по шоссе". Голос Инь Мо Лана, увлечённый громким шумом ветра.

Нинг Тао сказал: "Как ты попал туда на шоссе?"

"Разве я не приехал с тобой на встречу, по дороге в официальный город, чем ты занимаешься?"

Нин Тао сказал: "Тебе удобно брать трубку на велосипеде?"

"Не то, чтобы я не боялся упасть, назовите это."

Нин Тао посмеялся: "Ха, вот так, я тоже хочу усовершенствовать машину, но это не мотоцикл, это машина с аккумуляторной батареей, я хочу спросить, как был усовершенствован твой мотоцикл".

Инь Мо Лан сказал: "Это сложно, вырезание рун, питание ауры, кальцинация ауры огненной целой кучей вещей, мне потребовалось три года, чтобы усовершенствовать эту машину".

"Три года?"

"Думаешь, три дня, да?"

"Забудь об этом, поговорим, когда ты приедешь". Нин Тао повесил трубку, уставившись немного в депрессии на аккумуляторный автомобиль, размещенный в клинике.

Он думал, что сделать мотоцикл или машину с аккумуляторной батареей так же легко, как и с алхимией, но ответ Инь Мо Лана вылил холодную воду ему на голову. Три года, в то время, был ли он убит этой клиникой в небесной яме, был ли он еще жив или нет, не знал, на самом деле, если бы ему пришлось потратить три года на рафинирование машины, он определенно не стал бы этого делать.

"Подождите... Я отличаюсь от него ах, я естественный посредник между добром и злом, владелец Небесной внешней клиники, я отличаюсь от всех культиваторов и демонов, за исключением этого парня Чэнь Пиндао, я определенно не могу использовать метод Инь Мо Лань, чтобы усовершенствовать электрическую машину аккумулятора, но я могу использовать мой метод ах.". Идея внезапно пришла в голову Нин Тао, и его взгляд переместился на прогнившую и сломанную штатив на полке.

Разбитый штатив мог бы компенсировать гниль, а качество отремонтированных им реликвий было бы даже лучше, чем у оригинала. Даже если аккумуляторные мотоциклы, которые в конечном итоге были уточнены, не имели производительность мотоциклов уточнены Инь Мо Лан, это все равно было хорошо, пока качество может быть улучшено.

После того, как родилась эта идея, Нин Тао действовал, он взял гнилой сломанный штатив и поместил его на пустое место в центре клиники, а затем разбил электромобиль.

В небе среди клиник раздался ударный звук, и хороший конец аккумуляторной батареи автомобиля развалился на части.

После этого Нин Тао начал выбрасывать фрагменты в гнилой сломанный штатив.

Нин Тао думал, что он не может удержать много кусков, но один за другим кусочки бросали, а разбитый штатив всегда мог удержать его. Даже осколок, превысивший свой калибр, создаст пульсацию энергии, как только он приблизится к горшку, а затем с легкостью упадет внутрь.

Это одно колебание энергии фактически уменьшило размер осколка.

Эту ситуацию Нин Тао также нашел впервые, пораженный в своем сердце. Он просто бросал кусочки за кусочками в разбитый горшок, а в итоге запихнул в разбитый горшок целую машину с батареями, полными кусочков!

Грязные кусочки в разбитом горшке выглядели как куски игрушечной машины, все уменьшенные в размерах.

Нин Тао уставился на фрагменты и разбитый штатив, и в глубине души сказал: "Что это за волшебное оружие, и из чьей руки ты?". Потом он снова вздохнул: "Если бы только Чен Пиндао был здесь, я мог бы спросить его..........."

Где Чен Пинг-до?

Никто не знает.

После небольшой подготовки Нин Тао выпустил Dan Flame и начал дорабатывать свой автомобиль на электрических батареях.

Полосы треснувшего флуоресцентного света мелькали на гнилом горшке, как река, протекающая по земле, питая все вещи. Черное и белое пламя в горшке горит, черное и белое пламя, инь и янь сливаются, все рождается.........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0175 Соленая рыба и небесный путь**

Глава 0175 Соленая рыба и Небесный Дао Примерно через полчаса Нинг Тао вступил в состояние усталости, и его духовная сила была нежизнеспособна.

Базз!

Гнилой штатив рычал, тело штатива дрожало, из него выплюнулся электромобиль с аккумуляторной батареей, зрелище было похоже на чудовище, внезапно выплюнувшее то, что было съедено им. В первый раз, когда он был застигнут врасплох, Нинг Тао, который сидел на земле, был сбит аккумуляторной батареей и упал на землю.

Именно с этим разбитием он обнаружил, что автомобиль с электрической батареей стал легче после доработки. Он купил один из тех маленьких, легких двухколесных электрических велосипедов, который весил всего сто фунтов, но после такого усовершенствования его вес увеличился как минимум в два раза, а осталось всего сорок-пятьдесят фунтов.

Он быстро понял, он использовал Духовный Огонь, чтобы очистить, материал электрической батареи автомобиля будет закаляться в гнилом горшке, примеси станут меньше, а материал станет чище и сильнее.

Он вытолкнул электрический велосипед и вытолкнул его из клиники на пробную поездку. Производительность автомобиля с аккумуляторной батареей улучшилась, но она не идеальна, а общая производительность в лучшем случае на 10% выше, чем у оригинала, что далеко от того, что он ожидал.

Однако даже десятипроцентное улучшение производительности показало, что план по доработке автомобиля с гнилой разбитой кастрюлей был практичным. Повышение на десять процентов за раз, что также было в несколько раз эффективнее, чем три года, которые потребовались Инь Мо Лану для усовершенствования мотоцикла!

Нин Тао поехал на автомобиле-аккумуляторе обратно в клинику, и, не сказав ни слова, он взял в руки дровосексуальный нож и разбил автомобиль-аккумулятор снова, и разбил изысканный автомобиль-аккумулятор на куски. После этого он снова бросил кусочки аккумуляторной батареи в гнилой разбитый штатив, на этот раз это были не только кусочки гнилой разбитой штатива, он также добавил немного культивируемого спиртового материала и усовершенствовал его вместе.

Прошло еще полчаса.

Базз!

Гнилой Динь Динь стучал, энергия колебалась в устье Динь, и из него выплюнулся электромобиль.

На этот раз Нин Тао рано защищался и протянул руку помощи, чтобы заблокировать его. В этом блоке он обнаружил, что автомобиль с электрическим аккумулятором, усовершенствованным на этот раз, был тяжелее, чем первый, почти от семидесяти до восьмидесяти фунтов.

Что было добавлено, так это вес духовного материала, который он добавил.

На этот раз, аккумуляторная батарея автомобиля не только отличается от первого раза из аккумуляторной батареи автомобиля, не только вес отличается, но и внешний вид несколько отличается, полный черно-белый узоры, некоторые, как облака, некоторые, как вихри, некоторые, как пропускающий свет в воздухе, а оригинальный цвет полностью покрыта, даже логотип завода исчезли.

Интересно, как работала машина с аккумуляторными батареями, которая была усовершенствована на этот раз?

Нин Тао вытолкнул аккумулятор автомобиля снова, но, не дожидаясь его, чтобы попасть в него, Цинчай вышел из арендованного дома, все еще держа в руках термос.

"Брат Нинг, где ты взял электромобиль?" Цинь Чжоу посмотрел на Нин Тао любопытным взглядом, а также на электрический автомобиль, который он поддерживал руками.

Нин Тао сказал: "Разве у нас нет недостатка в машинах, эту я специально выкупил, ну, я немного поработал над ней". Его глаза переместились к термос в руке Цинь Чжоу, также любопытно: "Что ты делаешь с термосом?".

Цин погнался за Нин Тао, сладкая улыбка на его лице: "Сегодня рано утром я пошёл к реке и поймал для тебя вид свежего рыбного супа, ты его попробуй".

Виды пресноводных сомов, одна из четырех известных рыб Жемчужной реки, трудно поесть даже в чистой дикой природе. На самом деле она пошла вниз по реке и схватила одного для него, чтобы сделать суп, который на самом деле был более ценным, чем рыбный суп.

Сердце Нин Тао было тронуто, и он улыбнулся: "Я попробую, а потом отвезу тебя покататься".

"Хорошо". Цинь Чжуй ярко улыбнулась, когда открыла термос и вручила Нин Тао горшочек с рыбным супом.

Нин Тао сделал глоток и его брови мгновенно бороздили.

Рыба была хороша, но она положила в нее слишком много соли, она была горькой!

"Хорошо ли это?" Цин погнался за своими глазами и посмотрел на Нин Тао.

Нинг Тао кивнул головой с доброй совестью: "Это вкусно".

"Тогда выпейте все, эту рыбу так трудно поймать, что я гонялся за ней под водой на протяжении многих миль." Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао, ".........."

Рыбный суп был соленым, но любовь Цин была сладкой, и Нин Тао до сих пор налил кастрюлю с рыбным супом в живот головой.

Цинь Чжуй подошел к электрической машине, протянул руку к ее талии и крепко прижал ее к спине.

Огненное и мягкое, теплое и романтичное, сердце Нинг Тао спокойно ускорилось.

В этой электрической машине нет ручного тормоза, но Цинчай приехал прокатиться таким образом, она как будто потянула за ручной тормоз.

Как только Нин Тао повернул электрическую дверь, аккумуляторная батарея автомобиля свистнула, скорость была такой же быстрой, как исходящая стрелка!

Бряк!

В следующую секунду на одной стене появились электромобиль, Нин Тао и Цин Чжоу.

Нин Тао прилип к стене, а Цин Чжоу прилип к спине, к счастью, стена перед ним была бетонной, если бы это была кирпичная стена, она бы определенно рухнула.

Автомобиль с аккумуляторной батареей упал на землю, переднее колесо было плоским, кран был согнут........

Второе усовершенствование автомобиля с аккумуляторной батареей имеет еще большее улучшение характеристик, ускорение чрезвычайно быстрое, но громкость слишком легкая, чтобы ее можно было вообще контролировать. Представь, что случилось бы, если бы велосипед проехал 5 секунд из 100? Маленький камень на земле может заставить его летать!

Нин Тао перенесли утилизированные электрические автомобили аккумуляторов обратно в Небесную внешнюю клинику, а затем открыл удобную дверь в пещеру Павильон мечей, и он принес как гнилую сломанную штатив, так и гнилую электрическую машину аккумуляторов в пещеру Павильон мечей.

Пещера "Павильон мечей" Сюань Тянь Цзы оставила в ней сравнимое количество металлического материала духа, а новый план Нин Тао заключался в том, чтобы увеличить вес своего электромобиля-аккумулятора как минимум до пятисот фунтов!

Бах, бах, бах!

Раскачиванием дровосека аккумуляторная машина, которая уже была так сильно поражена, превратилась в груду обломков.

Нин Тао упаковала куски аккумуляторной батареи автомобиля, а также материал металлического спирта в сломанный штатив, а затем приступила к третьей рафинировке.

Вес электромобиля с аккумуляторными батареями, вышедшего из третьей рафинировки, немного увеличился, но он оказался слишком далеко от цели в пятьсот фунтов. Он попробовал его в пещере, и устойчивость повысилась, но скорость замедлилась, и батарея разрядилась.

Нин Тао открыл ее только для того, чтобы обнаружить, что батарея превратилась в металлическую конструкцию и постоянно выпускает электричество, так что какое же электричество хранится в таком виде!

В первый раз результаты заставили его взволноваться, во второй раз отпустили его вверх по стене, в третий раз пробежал десяток метров и не двигался, сердце Нин Тао было в депрессии: "Три раза уточнение, производительность была улучшена, но конечные результаты не идеальны, Инь Мо Лань способ, который я не могу использовать, и это занимает слишком много времени, и мой путь всегда терпит неудачу, что именно почти"?

Он делал вещи, которые никто не делал до этого, и большинство из них не приходят после, и может полагаться только на свои собственные небольшие шалости, когда он сталкивается с проблемами.

Бах, бах, бах!

Измельчая деревянный нож и раскачиваясь, Нин Тао снова разбил третий рафинирующий электромобиль-аккумулятор на кучу кусков. Он рубил и разбивал, пока размышлял над тем, что почти.

Фрагмент пролетел из-под мачете и бросился головой в Линг Тянь Гуд рядом с ним.

Нин Тао подошел с ножом для резки дерева в руке и протянул руку, чтобы забрать кусок. К этому куску прилипла земля духа, окрашенная в голубой цвет, и он похлопал ее, и эти зерна духа земли удивительным образом не отвалились.

Нин Тао внезапно произошло внезапное движение в его сердце: "Духовная земля является очень важным материалом в формуле, чтобы сделать Древний Поиск Дана, почему бы мне не добавить к нему духовной земли"?

В тот момент, когда появилась аура, некоторые вопросы, которые он не думал до этого внезапно пришли ему в голову.

Металлический материал является лишь одним из многих материалов, из которых состоит аккумулятор автомобиля, и он добавил много металлического материала духа в погоне за весом. Он также добавлял растительные духи, добавляя неметаллическую изоляцию.

Продолжая совершенствоваться, на этот раз Нин Тао добавил более десяти катти духа земли, большую кучу растительного духовного материала.

Черно-белый гибкий обжиг в гнилой и разбитой штативе, все фрагменты чинили, все материалы метаморфозировали, протекала реакция культивирования........

На этот раз Нинг Тао продержался полсотни минут до конца.

Базз!

С помощью звука в устье штатива возникло колебание энергии, вытолкнулся автомобиль с электрическим аккумулятором, и Нинг Тао, который был подготовлен, протянул руку помощи, чтобы поймать его, но был почти раздавлен на землю, казалось бы, легким автомобилем с электрическим аккумулятором!

Этот весил как минимум 500 фунтов!

Нинг Тао подполз с земли, опустил пьедестал автомобиля с аккумуляторными батареями и оглянулся вокруг автомобиля с аккумуляторными батареями. Кузов автомобиля с аккумуляторной батареей, который был доработан на этот раз, все еще был полон черно-белых узоров, с дополнительным базовым цветом зеленого и туманного. Очевидно, это был цвет духовной земли. Он не нуждался в том, чтобы пробудить нос, нюхая его, он также мог чувствовать, что электрический аккумуляторный автомобиль имеет естественный свежий аромат духов земли.

Нин Тао сделал движение в своем сердце, а затем пробудил глаза на состояние телекинеза, и сразу же заметил, что есть еще слабый выброс ауры на аккумуляторной батарее автомобиля!

Рейки, который является одним из основных признаков того, является ли изысканный предмет законным оружием или нет. Этот автомобиль с аккумуляторной батареей был не совсем маной, но у него были основные характеристики, которые должны были быть у маны!

Сердце Нин Тао было наполнено волнением: "В будущем я найду хороший духовный материал и научусь более продвинутой технике очистки алхимии, я разобью его снова, однажды я буду практиковать его в настоящем волшебном оружии"!

Инь Мо Лан однажды сказал, что никто в современном мире культивирования уже не сможет усовершенствовать волшебное оружие. Однако, когда в последний раз подозревали, что Николас Конти использовал технологическое волшебное оружие с электронными компонентами, это показало, что сегодня, с истощенной аурой, мир земледелия фактически стал метаморфозами, точно так же, как и эпоха творения, когда жизнь уходит с океана на сушу. Жизнь развивается по мере изменения окружающей среды, адаптируясь к новым способам бытия. Тогда то же самое можно сказать и о культиваторах и демонах, а технологическое оружие является доказательством того, что аура в современном мире скудна и тонка, и культиваторы и демоны на самом деле находятся в процессе подсознательной эволюции, и в конечном итоге адаптируются к современным условиям!

Будет ли это новой эрой для мира культивирования?

Никто не знает.

Нин Тао вернулся к автомобилю на электрических батареях, его внешний вид остался таким же, как тогда, неизменным, и он выглядел точно так же, как обычный автомобиль на электрических батареях, стоимостью всего две тысячи юаней или около того. Однако, с Духовными Материалами, которые он потратил на него, плюс его усовершенствование, стоимость конструкции этого модного электромобиля с аккумуляторными батареями было на самом деле трудно оценить! Если бы мне нужно было сделать бейсбольный стол, то это было бы больше трех миллионов, а это всего лишь материальные деньги!

Нинг Тао похлопал по голове машины и сказал: "В будущем тебя будут называть Небесным Дао".

Ездить на электрическом велосипеде Тендо, чтобы наказать зло и способствовать добру, должно быть, прекрасное чувство.

Нинг Тао сидел в тишине рядом с Белоснежным Нефритовым Святым Лотосом некоторое время, ожидая, когда его энергия будет почти восстановлена, прежде чем протолкнуть Небесную Дао электрическую тележку в каменную комнату, открыть кровяной замок и вернуться в Небесную Аут клинику.

В клинике не было электричества, поэтому Нин Тао пришлось подтолкнуть автомобиль с аккумуляторами Tien Dao к арендному дому, чтобы зарядить его. Аллея была темной и темной, а на дороге за пределами аллеи загорелся уличный фонарь.

Нин Тао достал свой телефон и посмотрел на него, только чтобы понять, что уже поздно.

Вернувшись в арендованный дом, Нин Тао зарядил электрический автомобиль Тендо. Он питается электричеством настолько сильно, что лампочки в доме заметно тускнеют.

Дверь в комнату Цинь Чжуя была плотно закрыта, и в комнате не было половины движения.

"Чинг-Чоу?" Нинг Тао лаял.

Цинь Чжоу не ответил.

Эта ситуация была ненормальной, если бы Цинь Чжоу был дома, он бы точно вышел, когда услышал звонок.

Нин Тао подошел к двери Цинь Чжоу и, не потянувшись постучать, сразу же открыл ее.

Цинь Чжуй определенно не была в доме, на ее комоде была помещена записка.

Нинг Тао подошел и взял записку.

На записке был написан абзац: "Брат Нин, кое-кто подошел ко мне и сказал, что Бай Шенг хочет меня видеть, и я должен идти. Я, наверное, не вернусь сегодня вечером, я вернусь завтра.

Лоб Нин Тао слегка бороздил: "Бай Шенг, чего вы хотите?"

Наверное, он бы не волновался, если бы не тот факт, что Бай Цзин пришел в клинику и хотел забрать сломанную штатив, но после того, как пришел Бай Цзин, Бай Шэн попросил Цин погнаться за ним, чтобы встретиться с ним, так что он неизбежно немного волновался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0176 О зазоре между аккумуляторной батареей автомобиля и Ferrari**

Глава 0176 О разрыве между аккумуляторной батареи автомобиля и Ferrari Для того, чтобы уточнить Tiandao аккумуляторной батареи автомобиля Нин Тао устал весь день, он должен иметь хороший ночной сон, но этой ночью он не мог спать вообще. Когда Цинь Чжуй был рядом с ним, он всегда избегал ее, но когда она не была рядом с ним, он очень скучал по ней, всегда чувствовал, что что-то не хватает вокруг него, и что-то не хватает в его сердце.

На следующее утро Нин Тао встал и набрал номер мобильного телефона Цинчжао, но мобильный телефон Цинчжао был выключен, что усилило его беспокойство. После этого он снова набрал номер мобильного Бай Цзина.

"Брат Нинг, позвони мне рано утром, в чем дело?" Голос белого, мягкий и откидной, казалось, все еще под одеялом.

Нин Тао сказал: "Прошлой ночью Цинь Чжуй оставил мне записку о том, что кто-то пришел к ней, чтобы увидеть Бай Шэн, ты единственный в официальном городе, кто знает, что мы с Цинь Чжуй живем здесь, я думаю, ты должен знать что-то об этом, ты можешь сказать мне, куда пошла Цинь Чжуй?".

"Упс, прошла всего одна ночь и ты скучаешь по моей сестре?"

Нинг Тао слегка нахмурилась: "Я беспокоюсь за нее, ты можешь сказать мне, где она сейчас"?

"Моя сестра действительно не ошибается в людях, и ей повезло встретить такого повелителя демонов, как ты." Голос Бай Цзина, Цин гнался за кем-то, о чем она избегала говорить.

Лоб Нинг Тао еще выше бороздил, "Мы можем не шутить? Я очень волновался за нее."

Бай Цзин минуту молчала, прежде чем сказала: "Гора Инь Юэ, первый этаж, встретимся там и пообедаем вместе".

"Разве мы не можем поговорить по телефону?" Нинг Тао спрашивал.

Но мисс Уайт уже повесила трубку.

Мобильный телефон Нинтао Байду смотрел на первый этаж горы Инь Юэ, а информация, которую давал Байду, была курортной, но там не было много введения и никаких фотографий.

Через несколько мгновений Нин Тао поехал на электрическом автомобиле Tien Dao по дороге и направился к месту назначения в соответствии с навигационным путеводителем.

Дороги города переполнены, много красных фонарей, Нинг Тао вообще не может бегать по Тьяндао, а скорость составляет всего 50 или 60 ярдов.

Переднее колесо электромобиля Tien Dao внезапно поднялось, он запаниковал и наклонился вперед верхней части кузова, которая только затем нажала вниз передней части автомобиля. Как только передние колеса приземлились, аккумуляторная машина Tien Dao пронеслась вперед со скоростью не менее 300 ярдов!

На скорости 300 ярдов в час - скорость, которую может достичь только миллион спортивных автомобилей в автомобильном мире, но это мгновенная стартовая скорость автомобиля с аккумуляторными батареями Тендо! Если предоставить надлежащие условия, чтобы проверить его скорость в, я удивляюсь, насколько больше ужасных скоростей он будет бежать!

Аккумуляторная машина Tiandao становится все быстрее и быстрее, деревья и дома на обочине дороги свистят назад и вперед, встречный ветер дует, Нин Тао не может открыть глаза, его лицо также поднимается и падает, как волна. Он не осмелился снова разогнаться, и хотя он не боялся опрокинуть машину и пораниться, было бы плохо, если бы он сбил кого-то другого. На такой скорости, при весе в пятьсот фунтов больше, чем у электромобиля с аккумуляторными батареями Tien Dao, даже внедорожник Hummer будет выброшен на свалку!

Притормозив и проехав некоторое время, Нин Тао всегда чувствовал, что в автомобиле с аккумуляторной батареей Tien Dao что-то спрятано, чего он не обнаружил, и он думал об этом, но не мог разобраться. За один раз он пробудил духовное энергетическое поле и впрыснул немного духовной энергии в Небесный даосский электромобиль.

Именно эта предварительная операция мгновенно изменила электрический автомобиль Тендо!

Нинг Тао ясно почувствовал, что он установил некую нейронную сеть, похожую на связь с автомобилем с аккумуляторными батареями Небесного Дао, его руки были соединены с рулем автомобиля с аккумуляторными батареями Небесного Дао, его ноги были соединены с двумя колесами, его туловище было соединено с кузовом, человеческий автомобиль был соединен!

Это совершенно новый способ манипуляции.

Человеческое транспортное средство объединилось, и психическое энергетическое поле мгновенно распространилось, сформировав форму мяча для регби. Сильный ветер, который он чувствовал, исчез в одно мгновение, его глаза и лицо не были затронуты им, и это было похоже на то, что он вел машину с лобовым стеклом.

Не только это, но и работа аккумуляторного автомобиля Тэндо так же проста, как и рука, и нет никакого ощущения временной задержки между его идеей перемещения автомобиля вручную. Простой пример: он увидел впереди камень, и попытался избежать его, и он просто так подумал, и его рука подсознательно отрегулировала его направление, в то время как машина уже была в процессе избегания.

После периода тестирования Нин Тао прекратил экстрасенсорный режим вождения и замедлился здесь. Электровоз Тянь Дао № 1, который он перерабатывал в течение дня, был даже лучше, чем локомотив, который Инь Мо Лан перерабатывал в течение трех лет, но он не был доволен тем, как хорошо он себя чувствовал.

В глубине души он думал: "Успех аккумуляторной машины Tiandao не в том, что я лучше Инь Мо Лана, но у меня есть Raggedy Ding, мы встретимся позже, мы должны узнать о Бай Цзине, она так хочет мой Raggedy Ding, что она может что-то знать".

Тем не менее, он все равно пропустил один момент, и это было то, что большое количество металлического спиртового материала, растительного спиртового материала и большой кусок спиртовой грязи, что он использовал, если бы он взял все это и продал, он, вероятно, мог бы купить роскошный автомобиль с миллионами. Другой человек, Инь Мо Лан, просто вырезал и рафинировал руны, немного, и он полностью разбивал духовные материалы.

Впереди горная дорога, но навигация показывает долгий путь.

Нин Тао поехал по горной дороге на электрическом велосипеде Tien Dao, и, не ехав далеко позади, звук рева мотора доносился сзади. Он посмотрел в зеркало заднего вида и заметил две спортивные машины. В верхней части была 488 кабриолетная версия Ferrari, и с первого взгляда он увидел Ли Сяофэна в кабине, а Сюэ Баоэра - на пассажирском сиденье. За ним стоял суперкар Bugatti Veyron, и хотя он не мог видеть, кто сидел в кабине, он мог догадаться, что это был Синь Чжиюй, молодой мастер особняка Жун Хуа.

Эти двое - богатые мужчины с миллиардами долларов, а роскошный автомобиль для них просто игрушка. Но столкнуться с Ли Сяофэном и Синь Чжиюэ здесь немного ненормально, потому что это по дороге на встречу с Бай Цзином.

"Бай Цзин попросила меня встретиться с ней, но потом она пригласила этих двоих, что она имела в виду?" В голове Нинг Тао угадывались мысли Бай Цзина.

Ferrari 488 заревела, и в одно мгновение оказалась рядом с электромобилем Tendo. Электрический автомобиль Тендо был не очень быстрым, он был всего в пятидесяти или шестидесяти ярдах. Ли Сяофэн отвез Ferrari 488 в сторону электромобиля Tiandao, сидя в роскошном кабине суперкара он и Нин Тао на электромобиле сразу же сформировали резкий контраст.

В углу рта Ли Сяофэна появилась насмешка "Ё-хо", не так ли, доктор Нин? Это маленький мир, ты можешь ездить на электрическом велосипеде сам по такой отдаленной дороге, как эта".

Не дожидаясь, пока Нинг Тао скажет хоть слово, Сюэ Баоэр сказала: "Доктор Нинг, вы будете доставлять еду на дом?" Сказав это, она посмеялась над собой: "Хахаха........."

Bugatti Veyron в задней части также рычал и мгновенно набирал скорость, поворачивая за угол на другую сторону Ning Tao, трех автомобилей параллельно, почти разбивая аккумуляторный автомобиль Tien Tao.

Оконное стекло Bugatti Veyron было опущено, а тот, кто сидел в кабине, на самом деле был Синь Чжиюй, который улыбнулся и сказал: "Доктор Нин, вам нечего сказать, я вас подберу, и вам не придется так сильно ездить на аккумуляторной машине, верно?".

Нинг Тао сказал: "Разве я не машина?"

"Такие люди, как ты, заслуживают ездить на электрических велосипедах!" Издевательство над Хэфаном не сработало, Нин Тао все еще выглядел таким спокойным и собранным, совсем не сердитым, Сюэ Баор, наоборот, был злым.

Тон Нин Тао остался безразличным: "А что плохого в езде на электрическом велосипеде? Вы должны подумать о том, на что вы способны, прежде чем смеяться над людьми, вы, ребята, смеетесь надо мной за то, что я езжу на электрическом велосипеде, предположительно потому, что вы думаете, что ваша машина высококлассная и быстрее, чем мой электрический велосипед? Но не обязательно, на мой взгляд."

Ли Сяофэн засмеялся: "Что ты имеешь в виду? Ты хочешь сказать, что твоя электрическая машина работает быстрее, чем моя Ferrari?"

Нинг Тао выпустил мягкий ворчание: "Феррари - это ничто".

Нинг Тао сказал: "Это тоже ерунда".

Синь Чжиюэ рассмеялся в ответ: "Ты, наверное, даже не знаешь, какая у нас с братом Сяофэном машина, если ты так говоришь, то это только показывает твою бедность и невежество!".

Сюэ Баоэр перефразировал: "Откуда такая бедная пизда, как он, может знать о Феррари и Бугатти Вейроне? Не разговаривай с ним, брат Ю, он тебя понизит."

Нинг Тао сказал: "Почему бы нам не сравнить, вы двое переехали мою электрическую машину, вы можете делать все, что захотите". Если ваши так называемые роскошные автомобили даже не могут превзойти мои электрические, я не думаю, что они вам больше нужны, как насчет того, чтобы столкнуться прямо с обрыва?"

Сказав это, он затормозил электромобиль Тендо на горной тропе.

Ли Сяофэн и Синь Чжиюэ остановили свои спортивные автомобили почти одновременно, а Ли Сяофэн и Синь Чжиюэ посмотрели друг на друга с улыбкой.

Сюэ Баоэр раздул пламя сбоку: "Кузен, брат Чжи Ю, сравните себя с ним, я заставлю его бежать голым на глазах у всех"!

Нинг Тао сказал: "Ничего страшного, если я проиграю, я буду бегать голышом на людях, время и место - ваше".

Синь Юй сказал: "Ты так сказал!"

Нинг Тао сказал: "То, что я сказал, считается".

Ли Сяофэн сказал: "А что, если ты проиграешь и обманешь?"

Нинг Тао сказал: "Ты не веришь мне, а я не верю тебе, как насчет этого, давай заключим контракт". Если я проиграю, я буду бегать голышом. Если вы, ребята, проиграете, как насчет того, чтобы самим толкать тележку под обрыв?"

Синь Чжиюэ открыл дверь машины и спустился вниз, его лицо было полным презрения, он чихнул: "Доктор Нин, ваша голова, наверное, в воде, или я подпишу с вами контракт и научу вас, как себя вести".

Ли Сяофэн также открыл дверь машины и вышел: "Считай, что я вхожу, я научу тебя разнице между Ferrari и автомобилем с аккумуляторной батареей".

Нин Тао снял маленький сундук с лекарствами, который был перекинут через плечо, открыл его и вытащил обычную палочку с рецептом вместе с ручкой. Он быстро написал "Контракт на гонки", что именно то, что он сказал: он проиграл и побежал голым на публике, оставив время и место до Ли Сяофэн, Синь Чжиюй и Сюэ Баоэр. Если Синь Чжи Юй и Ли Сяофэн проиграют, им придется столкнуть свою машину со скалы, а если Ли Сяофэн и Синь Чжи Юй не казнят, то он сам может столкнуть их машину со скалы или разбить ее.

Напишите "Контракт о гонках", - сказал Нин Тао, - и подпишите его, все вы трое, и он вступит в силу, когда вы его подпишите".

Синь Юй подошел и взглянул на то, что было написано на общем знаке рецепта, случайно подписал его имя и отругался маленьким голосом: "Глупый".

Ли Сяофэн и Сюэ Баоэр также подписали "Договор о гонках".

Нин Тао сказал: "Ты сядешь первым в автобус, я дам тебе десять секунд, как сказано в контракте, он заканчивается на первом этаже, кто бы ни добрался туда первым, он выигрывает, ты готов сделать ставку и проиграть".

"Ты единственный, кто ездит на электрическом велосипеде и все еще разрешает мне? Твою мать, я сегодня очень испугался какого-то тупицы." Синь Юй заговорил.

Нинг Тао ничего не сказал.

"Пойдем, пусть притворяется, если хочет, пойдем до конца и подождем его, я посмотрю, притворится ли он, когда бежит голышом"! Сюэ Баоэр сказала пренебрежительно.

"Садись в машину". Ли Сяофэн последовал сухим путем.

Спустя секунды два суперкара запустились, их двигатели заревело, а дым от шин, трясущийся о землю, в мгновение ока утонул Нинг Тао. Поддразнив на мгновение Ning Tao, два суперкара рычали и двигались вперед, как ветер.

Слабая холодная улыбка появилась из угла рта Нинг Тао, когда он выкручивал электрическую дверь............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0177 Измельчение автомобиля, как измельчение бобового творога**

0177 ГЛАВА 1: Измельчение автомобиля похоже на измельчение бобового творога Два суперкара стартуют одновременно, самым быстрым, естественно, является Bugatti Veyron от Xin Zhiyue, его автомобиль стоит более 20 миллионов долларов, может почти купить несколько Ferrari 488 от Li Xiaofeng. в мире спортивных автомобилей, Bugatti Veyron является королем. На этот раз Синь Чжиюэ также ездил на своей машине ради госпожи Бай, которая обычно не умеет на ней ездить.

Ли Сяофэн проехал на Ferrari 488 близко к Bugatti Veyron Синь Чжиюэ, его машина не могла проехать мимо автомобиля Синь Чжиюэ, который он очень хорошо знал, но он также не думал проехать мимо Синь Чжиюэ, пока достаточно выиграть Нин Тао.

Будь то Синь Юй или Ли Сяофэн, или Сюэ Баоэр на сиденье второго пилота Ferrari 488, трое никогда не думали, что Ning Tao сможет выиграть в схватке между автомобилем с аккумуляторными батареями и суперкаром.

Электромобили, чтобы победить Ferrari и Bugatti Veyron?

Ты, наверное, шутишь!

Три секунды прошло мгновенно.

"Что случилось с этим дураком сегодня? Когда я увидел его в первый раз, я увидел его.

"Ты удивишься, если все еще увидишь его, тупица только что ехал на электрическом мотоцикле, чтобы понюхать газ за ним." Ли Сяофэн сказал с улыбкой.

Как только его голос упал, Ferrari 488 промчалась мимо машины.

Это был не какой-нибудь более роскошный суперкар, а электромобиль Ning Tao's Heavenly Dao.

Двухколесный электромобиль, вместе с Нин Тао, который ехал на нем, эта сцена вошла в видение Ли Сяофэна, и его челюстная планка упала на землю одним щелчком мыши.

Это не научно! Ааааа!

В первый раз Нин Тао также защемил тормоза, немного притормозил и ударил по капоту Ferrari 488, повернулся и сказал: "Давай, только твоя скорость, что еще гонять? Велосипед?"

Ли Сяофэн разозлился, врезался в руль, хотел сбить Ning Tao, но не дождался Ferrari 488, чтобы разогнаться, небо дорога электрическая машина немного взлетела.

"Проклятье!" Ли Сяофэн разбил руль в восторге.

Синь Чжиюэ увидел в зеркале заднего вида Нин Тао и его электромобиль, и его реакция и чувства ничуть не лучше, чем у Ли Сяофэна.

"Черт, как это возможно? Автомобиль с аккумуляторной батареей тоже может ехать так быстро?" Sinn Feather был взволнован, одна нога на акселераторе и Bugatti Veyron рычали, набирая скорость и заряжая вперёд.

На данный момент скорость Bugatti Veyron составляла не менее двухсот, которые уже играют на скорости на горных перевалах. Тем не менее, именно ускорение Синь Чжиюя с его жизнью не помогло перед Нин Тао и электромобилем Tien Tao. Всего за две секунды Синь Чжи Юй увидел спину Нин Тао и задницу электромобиля "Небесный Дао".

В этот момент Синь Юй действительно сомневался в жизни.

Впереди поворот на дороге.

Синь Юй отступил, срочно притормозил. Увидев электрический автомобиль Tian Dao, который все еще ехал вперед, из угла его рта появилась холодная улыбка: "При такой скорости даже бог автомобиля Акияма умрет!"

Однако, увидев кузов Нин Тао немного в сторону, электромобиль Tien Dao сделал красивый дрейф, свист и проехал через изгиб.

Синь Чжи Юй и Ли Сяофэн позади него были полностью ошарашены.

"Он, его машина... что это за электрическая машина?" Сюэ Баоэр не могла не пузыриться словами.

К сожалению, никто не смог дать ей ответы.

Десятью минутами позже древнее здание из чистого дерева вошло в достопримечательность Нин Тао, который был первым этажом горы Инь Юэ - места назначения этого путешествия. Он всего три этажа в высоту и имеет несколько схожий внешний вид с буддийским храмом. Он также окружен рядом каменных башен, которые окружают его в странной планировке.

С этого взгляда Нин Тао все еще чувствовал, что первый этаж этой горы Инь был чем-то вроде храма.

Нин Тао притормозил и остановился перед горными воротами, на которых было написано "Первый этаж". Слева от горных ворот стоял молодой человек, а справа от горных ворот стояла молодая девушка. Им обоим было четырнадцать или пятнадцать лет, мальчик родился с красивыми бровями, а девочка была красива, как цветок в цвету. Оба они носили белые ханбоки, а также держали длинные волосы, создавая первое впечатление, что они похожи на бессмертных учеников из сериала "Бессмертное рыцарство", оба источали бессмертную ауру по всему телу.

Движением в голове Нин Тао, он пробудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах. Этот взгляд он втайне удивил, эти двое, казалось бы, маленьких мальчишек и девчонок, имеют на своем теле ауру, хотя и очень слабую, но личность культиватора - это реальное дело.

Нин Тао снова не мог не взглянуть на первый этаж, который стоял на склоне за горными воротами, соглашаясь с тем, что он также видел ауру, затянувшуюся в его сознании, "Что это за место?". Почему Уайт Цзин попросил меня встретиться с ней здесь?"

Мальчики и девочки-подростки приветствовали их.

Молодой человек сначала обнял кулак, а потом сказал: "Это мистер Нинг Тао Нинг, верно?"

Нинг Тао кивнул: "Да, я Нинг Тао".

Молодая женщина, с другой стороны, дала Нин Тао "Аве Мария" и сказала четким голосом: "Мы здесь, чтобы приветствовать господина Нина нарочно, меня зовут Лю Сяньер, он мой старший брат У Сяолинь, познакомьтесь с господином Нином".

Нинг Тао тоже обнял кулак, но было ощущение, что движение было немного неловким.

Лю Сяньер сказал: "Мистер Нин, пожалуйста, пойдемте с нами".

Нин Тао не шевельнулся: "Я здесь по приглашению госпожи Цзин Бай, вы называете себя братьями и сестрами, кто ваш хозяин?"

У Сяолинь вежливо сказал: "Господин Нин, мой господин Бай Шенг, Бай Цзин тоже наша старшая сестра".

Нин Тао был поражен в своем сердце: "Ваш хозяин - Бай Шенг"? Я проверил перед приездом и сказал, что первый этаж горы Инь - это курорт, верно?"

У Сяолинь показал улыбку, что рот полный раковин зубов вообще красивый: "Господин Нин, вы, наверное, Байду Ча, это первый этаж горы Инь не фальшивый, но это не курортный курорт, это мастерская индустрия".

Нин Тао мрачно сказала: "Цзин не сказала правды, почему она скрыла это от меня? Так как Белый Святой здесь, то и Цин Чейсинг тоже должен быть здесь".

Лю Сяньер добавил: "Мистер Нин, пожалуйста, пройдемте с нами, мисс Бай Цзин тоже на первом этаже, вы ее тоже увидите".

Вместо этого Нинг Тао не торопился: "Подождите, за мной еще три человека, я подожду их и пойду вместе".

Лю Сяньер и У Сяолинь посмотрели друг на друга и не пригласили Нин Тао снова, и не ушли.

Примерно через минуту к воротам горы прибыли два роскошных автомобиля.

Дверь автомобиля открылась, и из кабины одновременно вышли Синь Чжи Юй и Ли Сяофэн, а за ними - Сюэ Баоэр из второго пилота Ferrari 488. Все трое смотрели на Нинг Тао и на автомобиль с аккумуляторными батареями, один за другим, как будто они видели монстра, и никто из них не сказал ни слова о гонках.

Ву Сяолинь сказал: "Мистер Нин, это же трое друзей, верно? Все вы здесь, ну, все четверо, пожалуйста, следуйте за мной."

Ли Сяофэн улыбнулся и сказал: "Так-так, здесь приятная обстановка, я действительно не ожидал, что рядом с официальным городом будет такое приятное место".

Сюэ Баоэр также помог сменить тему: "Кузина, сфотографируй меня позже, и я пошлю кружок друзей".

"Ладно, ладно, я хорошо фотографирую." Ли Сяофэн обещал на одном дыхании, сказав, что вот-вот пройдет мимо Нин Тао и войдет в горные ворота.

Нинг Тао открыл рот и сказал: "Подожди".

Лицо Ли Сяофэна внезапно стало мрачным: "Чего ты хочешь?"

Нин Тао сказал: "Мы подписали контракт до того, как пришли, мы готовы рискнуть и принять проигрыш. Ты сам столкнул машину с обрыва, или я сам это сделал?"

"Не смей!" Ли Сяофэн мгновенно встревожился.

Нин Тао сказал: "Вы также богатый молодой человек с миллиардами долларов, многомиллионная машина - это слишком много, чтобы расстаться с ней? У нас есть контракт."

Ли Сяофэн хладнокровно засмеялся: "Я подписал его, и что с того? Ты получил нотариальное заверение у нотариуса? Поддерживает ли закон ваш поступок? У вас есть судебный исполнительный инструмент? Ничего из этого, и я могу сказать, что это было написано тобой, имитирующим мои записи, кто бы поставил против такого мозгочея, как ты? Если вас не убедили, идите в полицейский участок и засудите меня в суде!"

Нин Тао не злился, не спорил с Ли Сяофэном и сделал шаг навстречу Ferrari 488 Ли Сяофэна. В перерывах между прогулками он открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил из него дровосексуальное ножевое оружие.

"Что ты собираешься делать?" Ли Сяофэн ощипал и схватил Нин Тао за руку, но ему показалось, что он тащит быка за ногу, он не только не тащил Нин Тао, но и его тащили за руку. Его тело не дошло до третьей ступени, пока он не потерял равновесие и не упал на землю в спотыкании.

Нинг Тао подошел к Ferrari 488, помахал рукой и порезал лобовое стекло.

Ничего себе!

Лобовое стекло мгновенно разбилось, и осколки закаленного стекла взорвались во всех направлениях. Дереворезный нож в руке Нин Тао, но энергия еще не ушла, нож в приборной панели кабины водителя Ferrari, лезвие древорезного ножа - все это встроено в приборную панель!

Нин Тао нарисовал нож, снова помахал рукой ножом на капоте Ferrari 488, этот нож не только разрезал капот из сплава, даже двигатель внутри был живой, расколотый, открыл зияющее отверстие!

Рубильная машина режет железо, как грязь, не говоря уже о Ferrari 488, даже бронированная машина будет резать рот!

Бах! Ка-чау! Бах.............................

Нин Тао рубил и разбил, Ferrari 488 стоимостью несколько миллионов долларов была деформирована в мгновение ока, хотя она все еще выглядит примерно такой же формы, как и автомобиль, но она была выброшена на свалку.

Ли Сяофэн был в ярости, но он просто не посмел подняться, чтобы остановить безумного Нин Тао. Безумно порезал свою любовную машину Нинг Тао.

Нин Тао одним махом открыл дверь Ferrari 488, затем вытащил нож, обернулся и посмотрел на Ли Сяофэна, и сказал в тусклом состоянии: "Господин Ли, как вы только что сказали, идите в полицейский участок и доложите об этом деле, вы также можете пойти в суд, чтобы подать на меня в суд".

Легкие Ли Сяофэна вот-вот взорвутся от газа, но он ничего не мог сделать с Нин Тао.

Нин Тао снова пошёл по направлению к Бугатти Вейрон Синь Юя.

Губы Синь Юя шевельнулись, казалось бы, умоляя о пощаде, но в конце концов не сказали это с дороги. Сердце Нинга Тао начало смутно болеть еще до того, как он сделал ход, чтобы порезать свою машину любви. Несмотря на то, что он богатый молодой человек с миллиардами долларов, это все-таки суперкар стоимостью 30 миллионов. Он ожидал взять её покататься, но теперь он взял её покататься...

Нин Тао подошел к Bugatti Veyron, поднял мачете высоко в правой руке и рубил.

Не имея возможности видеть, Синь Юй закрыл глаза. Тем не менее, он не слышал такого звука, что Нинг Тао только что рубил Ferrari 488.

Нин Тао сказал: "Господин Синь, идите сюда, я задам вам пару вопросов, если вы честно ответите, я не порежу вашу машину".

Всё ещё было по-другому, Синь Чжи Юй тут же подошёл: "Ты, о чём ты хочешь спросить?".

Нин Тао поместил мачете на капот Бугатти Вейрон, а затем махнул рукой, жестикулируя Синь Чжи Юя, чтобы он подошел ближе и заговорил.

Если Нин Тао держал в руках мачете, то Синь Чжиюэ действительно не осмелился подойти к нему, и когда он увидел, что Нин Тао опустил нож, он подошел к Нин Тао и осторожно спросил еще раз: "Что ты хочешь спросить?".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0178 Первый этаж.**

Глава 0178 Первый этаж Нин Тао подошел к уху Синь Чжи Юя и прошептал: "Я исцелил мистера Барнса в родовом зале вашей семьи, и я увидел столько духовных карточек с фамилией Чжу. И, видишь ли, эти имена - женские имена".

Синь Чжиюэ посмотрел в глаза Нин Тао и осторожно сказал: "Почему ты спрашиваешь об этом?"

Нинг Тао сказал: "Разве я не сказал, что мне любопытно".

Синь Чжиюэ не ответил, он, казалось, колебался и не поверил заявлению Нин Тао.

Нинг Тао протянул руку, чтобы захватить мачете, помещенное на капот Bugatti Veyron, двигаясь медленнее.

Синь Чжуйюэ последовал: "В старые времена женщина с фамилией Чжу была добра к предкам нашей семьи, и с тех пор мужчины нашей семьи Синь вышли замуж за некоторых женщин с фамилией Чжу".

"Так что, ты тоже женишься на женщине с фамилией Чжу?" Нин Тао спросил случайно.

Какая сейчас эпоха?" - сказала Синн Перо. Я могу жениться на ком захочу, в прошлом мужчины семьи Синь также женились на мужчинах, у которых не было фамилии Чжу, это не семейное правило в нашей семье, это просто сентиментальность".

Тот факт, что Нин Тао был равнодушен к тому, что он берет жену и все еще имеет чувства к ней, он сказал, не двигаясь: "Является ли Чжу Хонъюй женой своего предка?".

На лице Синь Юя внезапно всплыло озадаченное чудо: "Кто такой Чжу Хунъюй?".

Он не реагировал так, как будто он лгал, и в своем качестве он не мог прикоснуться к духовной карте на святыне, потому что такое поведение было большим неуважением в китайском мире, так что это было нормально, что он не видел три слова "Чжу Хунъюй" на обратной стороне этой бессловесной карты.

Нин Тао, однако, не был доволен, и добавил: "Ты когда-нибудь слышал это от матери или отца"?

Синь Юй на мгновение подумал: "Разве у моей матери не может быть другой сестры или сестры?"

Такая реакция еще раз доказала, что Синь Чжи Юй понятия не имел о тайне, стоящей за бессловесной картой, и не знал, что в истории есть такая фигура, как Чжу Хунъюй.

Нин Тао также перестал задавать вопросы, и Синь Чжиюэ собирался заподозрить его, когда он протянул руку и схватил мачете на капюшоне.

Синь Чжиюэ напрягся: "Ты сказал это, сдержи слово!"

Нин Тао положил дровосексуальный нож и волшебное оружие в маленький ящик с лекарствами и в тусклом состоянии сказал: "Конечно же, я не режу твою машину". Но не приходите и не связывайтесь со мной в будущем, я человек, который иногда может быть настолько импульсивным, что я не могу удержаться, когда я импульсивный".

Это была правда, пребывание в злодейском состоянии пугало бы даже его, но Синь Юй явно не воспринял его предупреждение всерьез. Так же, как он сказал это, блеск ненависти вспыхнул в глазах Синь Чжи Юя, только скрытые глубоко.

Нин Тао тоже было все равно, он подошел к Лю Сяньеру и У Сяолиню: "Хорошо, все в порядке, пожалуйста, ведите".

"Да, мистер Нинг, пожалуйста, следуйте за мной". Ву Сяолинь сделал жест, пожалуйста.

Со своей стороны, Лю Сяньер сказала трем Синь Чжи Юю: "Три уважаемых гостя, пожалуйста, следуйте за мной".

Синь Юй кивнул и подошел.

Ли Сяофэн, однако, холодно ворчал, предположительно, возмущаясь тем, что Лю Сяньер и У Сяолинь не остановили Нин Тао только что. Тем не менее, он все еще следовал за Шинн Пером до горных ворот.

"Кузен, позвони в полицию и заплати за этого ублюдка! Я вижу его сейчас и ненавижу его разрывать на части!" Сюэ Баоэр ворчала от ожесточения.

Ли Сяофэн посмотрел на Сюэ Баоэр: "Тебе не кажется, что тебе достаточно стыдно? Какой смысл звонить в полицию, когда у ребенка гоночный контракт, который я подписал? Люди все равно скажут, что я не могу позволить себе проиграть, когда об этом просочится слух".

У полиции, Нинг Тао будут проблемы, но он действительно не может позволить себе стыдиться этого.

Поднявшись по каменной лестнице в несколько сотен ступеней, четверо гостей подошли к парадному входу первого этажа. Склон холма был вспахан здесь надолго, а первый этаж построен прямо посередине поляны, окруженной двенадцатью каменными башнями. На основании каждой из каменных башен вырезаны мотивы животных, несколько мышей, несколько коров, несколько тигров, несколько кроликов, несколько драконов. Нетрудно догадаться, исходя из мотивов животных, которые можно увидеть, что мотивы животных, вырезанные на основаниях каменных башен за первым этажом, должны быть зодиакальными.

В дополнение к зодиакальным мотивам, на основании каждой каменной башни установлены руны. Нин Тао прочитал много книг о культивировании, оставленных Сюань Тянь Цзы в пещере "Павильон мечей", и более или менее знал некоторые из них, но он не знал, каково было значение и использование кучи рун, когда они были собраны воедино.

Сторона Нин Тао только что подошла к первому этажу и вышла с первого, не успев взглянуть на Бай Цзина.

Белая Jing носила длинное белоснежное платье с парой белых вышитых туфель под ногами, также вышитые белыми цветами магнолии с белыми нитевидными головками на верхней части, на которые нужно было смотреть внимательно, чтобы увидеть. Это белое тело в сочетании с белой и нежной кожей снега похоже на возвышенную фею.

"Нет, мне так жаль, что я не смог приехать к горным воротам, чтобы забрать тебя из-за мелочи." Девушка, которая вышла, не поздоровалась с Нин Тао, а поздоровалась с Синь Чжиюэ, которая все еще была радушной.

Синь Чжиюэ почувствовал огромное количество лица, и гнев, который он страдал от Нин Тао, прежде чем внезапно утих, он сказал с улыбкой: "Ничего, ничего, я уже очень рад видеть госпожу Бай, как я могу до сих пор беспокоить вас, чтобы приехать и забрать меня".

Белый Цзин сладко улыбнулся: "Я сделаю тебе чашку чая позже, чтобы извиниться и, кстати, попросить тебя попробовать мой чай".

Синь Юй улыбнулся и сказал: "Мое сердце уже наполнено предвкушением".

Затем Бай Цзин поздоровался с Ли Сяофэном и Сюэ Баоэром: "Господин Ли, госпожа Сюэ, пожалуйста, простите меня за плохое приветствие".

Ли Сяофэн вежливо сказал: "Госпожа Бай вежлива, спасибо за приглашение".

"Мисс Уайт, все - друзья, не надо быть такой вежливой." Сюэ Баоэр также сделала вежливое замечание, и после того, как она сказала, что она также намеренно посмотрела на Нин Тао с провокационным намеком в ее глазах.

Нинг Тао даже не отреагировал ни на что. Он чувствовал, что Бай Цзин, вероятно, знал, что происходит за воротами горы, и сознательно оставил его на холоде, используя этот способ, чтобы Синь Чжи Юй почувствовал себя лучше. С тех пор, как он открыл секрет бессловесной карты, он знает, что только с именем "Чжу Хонъюй", Бай Цзин идет за секретом рецепта для Древнего Дана. Так как древние гоблины вредят людям, то это не первая добыча, которую очаровывают, бедный Синь Юй, но все же в темноте, но и самодовольны тем, что у них есть обаяние, привлекающее богиню к себе влюбиться.

"Сяньэр, ты сначала возьми трех гостей, а я приду после пары слов с доктором Нин". Уайт сказал.

"Хорошо, сестра Бай". Лю Сяньер сделал еще один жест приглашения: "Трое ваших гостей, пожалуйста, следуйте за мной".

Синь Чжиюэ и Ли Сяофэн последовали за Лю Сяньэром на первый этаж, и Сюэ Баоэр переместила глаза, чтобы посмотреть на Нин Тао снова, ее глаза полны презрения, "Hmph!"

Нин Тао просто бледно улыбнулся, провокация Сюэ Бао была для него как провокация жука, он должен был ответить на провокацию жука?

Только после того, как Сюэ Баэр вошла на первый этаж, Бай Цзин сказал: "Брат Нин, дело не в том, что я намеренно оставил тебя холодным, но..."

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Не надо объяснять, ты не оставил меня в покое". У каждого своя борьба, и я не хочу во всем разобраться. Я приехал сюда только ради Цинь Чжуй, меня больше ничего не волнует".

Это предложение на самом деле ясно дало понять, это не мое дело, что вы хотите сделать с семьей Синь, но не пользуйтесь Цинь Чжуй, а тем более не причиняйте ему вреда!

Вот что я тебе скажу, моей сестре повезло, что она встретила такого любящего демона, как ты. Пойдем со мной, я отведу тебя к мужчине, встретимся с ним, и я отведу тебя в Грин Чейз".

Нин Тао осторожно сказал: "Бай Шенг?"

Бай Цзин кивнул и повернулся, чтобы войти на первый этаж.

Нин Тао поднялся по ступенькам на первый этаж, а также зашел на второй этаж.

За воротами был большой зал, но подношения приносились не определенному буддийскому и даосскому божеству, а мертвому дереву без ветвей и листьев. Ствол и ветви дерева были серебряными, как будто сделанными из стерлингового серебра, с металлическим блеском по всему периметру, необыкновенными.

Нинг Тао сделал паузу и спросил: "Что это за дерево?"

Уайт сказал: "Ты только что сказал, что тебе не нужно все выяснять, как все изменилось в мгновение ока?"

Нинг Тао слегка пожал плечами: "Ну, давай притворимся, что я тогда ничего не говорил".

За деревом есть лестница, и Белый идет первым, медленно поднимаясь вверх. Нин Тао последовала примеру и поднялась по лестнице, по одному шагу за раз. Между прогулками он спокойно разбудил глаза и нос до состояния зрения и обоняния. В мгновение ока он увидел большое количество демонического ци, а также культивировал запах демонического ци, источником которого было серебристое мертвое дерево.

Сердце Нинг Тао было потрясено, может быть, дерево было демоном, когда оно было живым?

Бай Цзин внезапно остановилась в своих треках и понизила голос: "Хозяин не любит, когда люди лезут в секреты этого места, ты гость, но и здесь ты должен соблюдать правила".

Нин Тао покончил с тем, что его глаза и нос смотрели и пахли, притворяясь в темноте: "Я тоже ничего не делал, почему ты так нервничаешь"?

Он увидел ее в доме семьи Пан в Бейту, когда он вернул ее к себе, как сейчас, и разбудил второе состояние ее глаз и носа, чтобы обнаружить ее, и она почувствовала это, и вернула ему острый, суровый взгляд.

Уайт тоже больше ничего не говорил, просто сказал: "Пойдем со мной".

Нин Тао проследовал за ней на второй этаж, затем вошел в коридор и снова пошёл вперёд. Не уйдя далеко, Цинь Чжуй остановился перед дверью комнаты и протянул руку помощи и постучал.

"Праведный отец, доктор Нинг здесь". Уайт сказал.

Только что она назвала Бай Шэна "Хозяин", но теперь она называет его "Праведный Отец", но два разных названия указывают на одно, и это то, что у Бай Цзин и Бай Шэна очень особенные отношения. Цинь Чжуй - сестра Бай Цзина, она также должна быть ученицей Бай Шена и приемной праведной дочерью Бай Шена.

Разум Нин Тао не мог не вспомнить двух подростков, Лю Сяньэра и У Сяолиня, которые были не демонами, а культиваторами. Это он подтвердил давно, потому что, когда они встретились у горных ворот, он увидел ауру культиватора из Лю Сяньэра и У Сяолиня, но не ауру демона как демона.

Первый этаж этой горы Инь - действительно таинственное и жуткое место!

Как раз в тот момент, когда мозг Нинг Тао замерз, за дверью прозвучал голос: "Пожалуйста, входите".

Этот голос похож на мужчину или женщину с демонической аурой!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0179 Я не думал, что ты такая уж белая святая.**

Глава 0179 Я не ожидал, что ты будешь таким Бай Шенгом. "Брат Нинг", Бай толкнул дверь и вошел.

Нин Тао последовала за Бай Цзином, вытащив невзрывоопасный вентилятор, когда она шла пешком, раздувая ветер, когда она шла. Белый Святой был старым демоном, будучи демоном, он мог навредить людям и должен был быть защищен от него.

Комната за дверью просторная и светлая, с большим количеством использования дерева зонтик. Когда светит солнце, дом наполняется золотом, давая людям сказочное ощущение.

Перед окном стоял старик в белом, его спина повернулась в сторону двери, длинные бледные волосы и чистая фигура. Хотя его спина была в направлении дверного проема, но как только он вошел, Нин Тао родился ощущение, что за ним наблюдают. Как будто в пустоте этой комнаты была невидимая паутина, и все было в руках друг друга.

"Праведный отец, доктор Нинг здесь". Мисс Уайт сказала с уважением.

Нинг Тао вздохнул: "Привет, Сенпай Бай".

Бай Шенг повернулся, его брови были похожи на изысканный феникс, глаза - на дан феникс, маленький рот - на вишню, губы - на красный цвет, а зубы - на белый. У его лица были мягкие морщины и гладкая, нежная кожа без единой морщинки.

С таким лицом оно убьет все свежее мясо в мире.

Нин Тао замер на мгновение, он не ожидал, что Белый Святой будет таким Белым Святым.

Он улыбнулся, когда медленно шагнул вперед и протянул руку Нин Тао: "Доктор Нин, я так много о вас слышал, я видел вас сегодня, это правда".

Его голос был тонким, янь-ци недостаточным, инь-ци слишком тяжелым.

Только после этого Нин Тао отошёл, а также протянул руку рукопожатием. Руки Бай Шенга также были гладкими и нежными, мягкими, как кость, более красивыми, чем руки большинства женщин.

"Старший Бай, ты переусердствуешь, я не ожидал, что Старший Бай будет таким красивым старшим." Нинг Тао также сказал вежливое слово.

Белый Святой Пуф насмехнулся, эта улыбка была тысяча и одна.

Нин Тао сразу же породил ощущение присутствия особой группы людей в Таиланде, только это чувство было спрятано в его сердце, а не раскрыто наполовину. Кроме того, в этот небольшой промежуток времени вместе, хотя он и не использовал способность Техники Просмотра и Запаха, он мог чувствовать запах змеи из тела Бай Шенга, и он был уверен, что Бай Шенг был также Змеиным демоном.

"Так хорошо говоришь, что неудивительно, что ты так нравишься Цин Чжоу." Бай Шенг не отпустил руку Нин Тао и потащил ее к чайному столику, сказав: "Бай Цзин, сделай две чашки чая, я хочу приятно поболтать с доктором Нин".

"Хорошо, сейчас подойду". Белый Цзин упал.

Бай Шенг взял руку Нин Тао и пришел к чайному столику перед тем, как отпустить руку Нин Тао: "Присаживайтесь".

Как только рука Бай Шенга была отпущена, темный вздох облегчения наполз на сердце Нин Тао, и мурашки поднялись на коже спины с того момента, как Бай Шенг только что оттянул руку.

После того, как двое заняли свои места, Бай Шен открыл рот и сказал: "Цинь Чжуй - ребенок с горькой судьбой, я думал, что она не проживет долго, но я не ожидал, что ты появишься и исцелишь ее демоническую кость". Ты практикующий культивирование, который вошел в королевство по медицине, сейчас это крайне редкое явление".

Нин Тао сказал: "У каждого своя судьба, и моя встреча с Цинь Чжоу тоже была судьбой, я полагаю".

Бай Шенг поднял брови и посмотрел на Нинг Тао: "А как же наша встреча?"

Язык Нин Тао внезапно выглядел так, будто его завязали в узел, как это должно было быть воспринято?

"Хэхээ......." с улыбкой сказал Бай Шэн: "Тогда я открою небесное окно и скажу: Цинь Чжуй - моя дочь, ты забрал ее и у тебя даже не было жениха, это нельзя сказать верно?"

Нин Тао не шевельнулся: "Старейшина Бай, интересно, какую цену за невесту ты хочешь?"

"Это зависит от того, достаточно ли искренне твое сердце". Белый Святой сказал легкомысленно.

В этот момент Бай Цзин принес две чашки чая, одну перед Бай Шенгом и одну перед Нин Тао, и с улыбкой сказал: "Крестный отец, в клинике брата Нинга столько сокровищ, что для него не проблема получить цену невесты, достойную его сестры".

Бай Шенг посмотрел на Нин Тао с улыбкой на лице, пара красивых глаз Данфэн, наполненных предвкушением.

Нинг Тао на мгновение замолчал и сказал: "Как насчет того, чтобы я отдал тебе большой штатив из клиники"?

"Хихиканье". Белая Цзин с улыбкой на лице сказала: "Слишком большая и тяжелая для меня".

"Выпейте чаю, выпейте чаю, не торопитесь с женихом". Бай Шенг закончил чайную чашку и сделал глоток чайного супа, глаза устремились к окну.

Нин Тао также поднял чашку чая и сделал глоток чая, чай был хорош, вход был чистым и хрустящим, и аромат оставался на его губах и зубах.

В это время голос Ли Сяофэн внезапно раздался из-за окна: "Госпожа Циньчай, зачем вы здесь?".

Нинг Тао двинулся в сердце, встал в панике и подошел к окну. Взглянув в окно, он увидел Цинь Чжоу. Она нервно стояла под каменной башней на заднем дворе. На разбитой каменной дорожке за Цин гонялись Ли Сяофэн, Сюэ Баоэр и Синь Чжиюй.

Цинь Чжоу, казалось, хотел уйти, но не смог выбраться.

Нинг Тао вдруг понял, что с этой каменной башней что-то не так. Его сердце мгновенно вспыхнуло от шквала гнева, когда он задыхался: "Старейшина Бай, что ты имеешь в виду?".

Бай Шенг пришел на сторону Нин Тао, и его тон изменился: "Доктор Нин, хотя вы и являетесь демоном-повелителем Зеленой погони, я - приемный отец Зеленой погони". Ты хочешь забрать ее у меня, не заплатив никакой цены, думаешь, это уместно? Я хочу твою маленькую гончарную горшочек-рафинадницу, ты отдашь ее мне, а я отдам тебе Цинь Чжоу, и отныне она будет твоей".

Он хочет гнилой штатив.

Нин Тао подавил гнев в своем сердце: "Что еще?"

Бай Шенг сказал слабо: "Как видите, этот богатый сын семьи по имени Ли Сяофэн очень любит Цинь Чжоу, в его семье есть Объединенная коммуникационная компания, и сейчас эта технологическая компания находится в стадии разжигания". Если я женюсь на Цин на Ли Сяофэне и позволю семье Ли умереть чистой смертью через три-пять лет, то разве Объединенная коммуникационная компания не будет моей? И этот сын богатой семьи по имени Синь Чжи Юй, ему нравится Бай Цзин, я выйду за него замуж и позволю семье Синь умереть чистой через три-пять лет, не будет ли великая группа семьи Синь также моей?"

Это эквивалентно разрыву твоего лица на разговоры.

Когда он впервые встретил Бай Шэна, Нин Тао все еще думал, что он просто "Инь" достаточно, но он не ожидал, что его сердце будет больше "Инь", и так эгоистично и жадно! Он утверждает, что он его дочь, но в его глазах он думает о ней только как о своей собственности и как об инструменте для зарабатывания денег для него!

Однако, даже прислушиваясь к словам Бай Шена лично, Цзин не реагировал ни гневом, ни дискомфортом, а только смирением и уважением.

После того, как Бай Шенг раскрыл свое истинное лицо, Нин Тао вместо этого успокоился: "Ты демон и не ставишь культивирование на первое место, зачем тебе столько денег?".

Бай Шенг хладнокровно засмеялся: "Выращивание как приоритет? Теперь мир лишен ауры, и человек должен умереть, идя по старому пути. Будь то демон или культиватор, все они должны были быть гибкими, чтобы выжить. Некоторые даосские народы за рубежом добились хороших результатов, сочетая выращивание и технологию. Я также живу для того, чтобы понять, что мне нужны деньги, и я хочу вступить на путь из денег и пойти по новому пути практики".

"Деньгами?" Нинг Тао думал, что озадачен.

Бай Шэн Гюн сказал беззаботно: "Разве это трудно понять? Деньги могут заставить демона сойти с ума, деньги - купить женскую девственность, верность мужчины, а деньги - заставить мужа и жену повернуться друг против друга, а братьев - стать врагами. Деньги даже могут заставить одну страну уйти и напасть на другую страну, оставив живых мертвецов. Деньги ничего не могут сделать, они являются источником всякого зла и корнем всякого желания. Если у тебя достаточно денег, ты можешь построить свой собственный мир, в котором каждый будет поклоняться тебе, быть верным тебе и развивать бесконечное желание к тебе. Я хочу поклонения миру, верности мира и их желаний. Разве не так появились боги этого мира? Бога нет в мире, а когда верующих много, то Бог есть".

Сердце Нин Тао было в шоке, так как слова Бай Шенга дали ему новое понимание современного мира культивирования. Он уже видел подозрительную технику Николаса Конти в сочетании с технологией, и теперь он познакомился с совершенно новой концепцией культивирования от Белого Святого, которая заключалась в том, чтобы войти в Дао через деньги!

Все вещи развиваются, по естественному закону выживания сильнейших, все существа соревнуются с небесами за свою жизнь, как могут отважиться на это практикующие и демоны?

Мысли Нин Тао закружились в голове, и его взгляд снова переместился на тело Цинь Чжоу. Как будто Цинь Чжоу не мог его видеть, как и Ли Сяофэн, Синь Чжиюэ и Сюэ Баоэр. Она выглядела нервной и взволнованной, но не посмела отойти от круга, нарисованного под каменной башней.

Белый Цзин, кажется, догадался о разуме Нин Тао, и она говорит: "Это Куньлуньский желтый, который сделал Праведный Отец, и вместе с каменной пагодой это степной камень; ее сестра не осмеливается выйти, на нее влияет Куньлуньский желтый, и она не видит людей снаружи и не слышит звуков снаружи".

Куньлунь желтый - самец желтый, а змеи боятся самец желтого.

Нин Тао холодно сказал: "Она твоя сестра, у тебя уникальное положение в ее сердце, так что ты можешь вынести, чтобы относиться к ней так же"?

Белый Цзин слабо сказал: "Ты должен быть наказан за то, что сделал что-то плохое, а меня раньше сажал в тюрьму законный отец".

Бай Шенг сказал: "Доктор Нин, я достаточно ясно выразился, и я вежлив с тобой, пришло время показать свою искренность". Этот горшок, ты даешь или нет?"

Нин Тао сказал: "Последнее, что мне нравится как человеку, это быть под угрозой, сначала выпустите Цинь Чжоу, и мы поговорим, вы увидите мою искренность".

Бай Шенг сказал: "Я могу ставить людей на первое место, но тебе лучше быть честным, один неверный шаг на дороге - это конец всего". После паузы он добавил: "Сяньэр, иди и подмети грязные вещи перед старшей сестрой Цин".

Его голос был слабым, но направленным.

Лю Сяньэр вышел из травяной хижины за каменной пагодой, взял метлу и совок и быстро подошел к каменной пагоде, сметая Куньлунь Хуань, которая своими руками заманила в ловушку Цинь Чжоу.

Выходил также У Сяолинь с чайным подносом, в котором находились три чашки хорошо заваренного чая и железный горшок с водой на нем. Эти три чашки чая, очевидно, должны были быть поданы трем гостям - Синь Чжи Юю, Ли Сяофэн и Сюэ Баоэр.

Не дожидаясь, когда Лю Сяньэр сметёт все Куньлуньские Хуаны на земле, Циньчай выпрыгнул из промежутка.

Но, не дожидаясь Цинчжоу, чтобы посмотреть так, Бай Шен вдруг помахал рукой, и деревянное окно, сделанное из золотого шелкового нана дерева, было закрыто стуком.

"Доктор Нинг, человек, которого я отпустил, где искренность ваших слов?" Бай Шенг посмотрел на Нин Тао, этот демонический взгляд, который мог видеть в сердце.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0180 Зять Хардлина**

Глава 0180 Зять Хардлин Нинг Тао молчал две секунды, прежде чем сказал: "Я могу дать тебе предка, ищущего Дэна".

"Что ты имеешь в виду?" Божественное выражение Бай Шенга мгновенно изменилось, и его глаза также были наполнены божественным светом волнений и волнений.

Нинг Тао посмотрел на него в глаза и не двигался по поверхности: "Я сказал, что могу дать тебе Дэна, Ищущего Предка".

Бай Шенг и Бай Цзин не могли не взглянуть друг на друга, и в глазах Бай Цзина выросло сияние волнений и волнений.

Нинг Тао продолжил: "Я не могу просто дать то, что я говорю, и ты не можешь использовать то, что я даю". Я думаю, что сестра Уайт уже объяснила вам ситуацию, и если у вас должен быть этот горшок, вы можете пойти со мной и забрать все, что сочтете нужным, но я должен напомнить вам, что моя клиника не дружелюбна к тем, кто грешит".

Если бы Бай Цзин не был в той клинике, он бы даже не потрудился об этом упомянуть, и убил бы Бай Шенга. Но он ожидал, что Бай Цзин уже рассказал Бай Шенгу о клинике Тяньвай, поэтому скрывая ее слова, он будет вызывать у него подозрения, а сказать ему это покажется искренним.

Конечно, Бай Шенг покачал головой: "Доктор Нинг, я не буду ходить в вашу клинику какое-то время". Ты сказал, дай мне "Ищущего предка Дэна", это не шутка, я отнесусь к этому серьезно".

"Я не шучу". Нинг Тао сказал.

Тон Бай Шенга, очевидно, был немного более тревожным, чем сейчас: "Выньте это и дайте мне посмотреть, если у вас действительно есть Предк Ищущий Дэн, Цинь Чжуй отныне будет вашим человеком".

Нин Тао сказал: "Позвольте мне пояснить, что это только остаточный дан, не полный, но он имеет некоторую силу Предков Поискового Дана, и если вы возьмете его, вы также можете очистить костный мозг и срубить сутру".

"Достань его и я посмотрю." Белый Сейдж уже был заметно встревожен.

Нин Тао открыл маленький ящик с лекарствами и вытащил маленький фарфоровый флакон, в котором хранился "Поиск предков" Дана. Он не передал маленький фарфоровый флакон Бай Шенгу, но вместо этого он вытащил пробку из флакона и налил в ладонь остатки древнего Дана, содержащегося внутри. Именно в этот момент он пробудил сопливое состояние носа.

Нос, в отличие от глаз, является окном разума, и вариация глаз в телескопическом состоянии сделает одного подозрительного и тревожного, но не в состоянии запаха носа. До тех пор, пока он будет держать рот на замке, никто не узнает, что в этот момент его нос был более духовным, чем нос собаки.

Вкус Дэн предков Дэн толкнул в ноздри Нин Тао, и в этот момент, его глаза вдруг стали горячими, а затем странная картина вошла в его видение.

Здесь не было места, и он находился не посередине какого-то второго этажа, а у подножия большого серебряного дерева. Дерево было высотой в несколько этажей, с огромным балдахином, а его кора и листья были серебряными, как если бы это было гигантское дерево, вылитое из серебряного сока. Каждая из его ветвей и листьев светилась зеленым и туманным светом, а аура была плотной. У подножия дерева на голову опиралась маленькая белая змея, которая, казалось бы, поклонялась серебряному дереву.

Значит, Белая Змея - это Белая Святая?

И что это за дерево?

Разум Нинг Тао был наполнен сюрпризом и замешательством.

Когда он увидел это в первый раз, он не мог дождаться, чтобы протянуть руку и схватить остатки Дэна Поиск предков в руке Нинг Тао.

Вообще-то, это не так уж и много, чтобы сказать, что это ограбление.

В тот момент, когда остатки Древнего поиска Дэн оставил руку, сцена в глазах Нин Тао внезапно изменилась.

Маленькая белая змея исчезла под гигантским серебристым сентианским деревом, и женщина в красном снова появилась. У нее потрясающая красота, но у нее также есть пара жалких зеленых глаз. Она смотрела ему прямо в глаза, одиночество - в глаза.

На мгновение Нин Тао чуть не захотел снять рот и спросить, кто она и как сюда попала, но слова были проглочены им вовремя. Он единственный, у кого есть аллергическая реакция на Зелье Предков Поиск, и женщина в красном тоже его секрет, так что если он говорит или делает что-то странное, может ли Бай Шенг и Бай Цзин, два змеиных демона с их острым наблюдением и превосходным шестым чувством, не быть подозрительным?

Нинг Тао просто закрыл глаза.

Бай Шэн взял остатки Дэн Поиск предков и нюхал его, он не мог не высовывать свой язык и лизать его снова, как раз в тот момент, когда его язык вступил в контакт с остатками Дэн Поиск предков, он, казалось, определил что-то, было трудно подавить волнение в его сердце: "Это верно, есть легендарный Дэн Поиск предков власти Дэн Дан, к сожалению, она является неполной".

Она также смотрела на остатки Дэна "Поиск предков" в руке Бай Шенга, но она не осмелилась попросить его показать это ей.

Глаза Бай Шенга переместились на тело Нин Тао, этот взгляд, казалось, пронзил сердце Нин Тао: "Этот качественный эликсир до сих пор в первый раз вижу, как вы его доработали"?

Нин Тао открыл глаза: "Я не уточнял это, я получил это случайно от старейшины".

Он восстановился после аллергической реакции.

"Ты не уточнил?" Бай Шенг посмотрел прямо в глаза Нин Тао, как будто он хотел видеть сквозь тайны в сердце Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Несмотря на то, что я практикующий культивирование, который хорош в совершенствовании Дэна, у меня нет возможности усовершенствовать этого Ищущего Дэна Предка".

"Тогда от чьей руки ты получил этот эликсир?" Белый Святой попросил после.

"Небесный пёс-даосист, Чен Пинг Дао." Нинг Тао сказал.

Что плохого в том, чтобы позволить Чену Пиндао взять вину на себя? Он не только должен был позволить Чен Пинг Дао нести горшок, он также позволил бы Чен Пинг Дао нести его в будущем всякий раз, когда правильный горшок был доступен. С жадностью Бай Шенг, до тех пор, пока он сказал, что этот остаток Предков Поисковая таблетка была сделана им, Бай Шенг попросил бы его за формулу на сто процентов. Бросьте этот горшок Чену Пиндао и отпустите Бай Шенга к Чену Пиндао!

Бай Шен вспомнил, но покачал головой: "Чен Пингдао, Даосист Небесный Пес, никогда не слышал об этом человеке". Но я думаю, что до тех пор, пока существует судьба, между мной и этим Ченом Пингдао всегда будет что-то одно. Этот твой эликсир очень хорош, так что я возьму его, но если ты хочешь взять мою любимую дочь с одним эликсиром, это не сработает".

"Я тоже не знаю достаточно, здесь есть еще несколько для тебя." Нин Тао закончил говорить и внезапно бросил маленькую фарфоровую вазу в руке к Бай Шенгу.

Бай Шенг был удивлен в своем сердце и протянул руку помощи, чтобы получить фарфоровую вазу. Но в тот момент, когда он открыл руку, рука Нин Тао вдруг достигла и схватил Предков Дэн с ладони.

Бай Шенг схватил фарфоровую вазу, но потерял в руках остатки "Поиск предков" Дэна. С его культивацией и силой, если бы Нин Тао пришел вперед, чтобы вырвать его, было бы невозможно вырвать что-либо из его рук. Но Нин Тао сначала отвлек его и вдруг протянул руку, чтобы схватить это было другое дело. Без защиты, его скорость была не так быстра, как у Нин Тао, который практиковал кулак Cat Claw Fist.

"Не смей!" Пара глаз Бай Шенг Дэн Феникс мгновенно превратился в жалкий зеленый, с сильной демонической аурой и убийственной аурой!

И только тогда Бай Цзин вырвался и отругался: "Брат Нин, что ты делаешь?".

Нинг Тао не боялся в лицо: "Не смейте? Нет ничего на свете, чего бы я не осмелился не сделать. Этот "Поиск предков" Дэн - мои вещи, и я отдала его тебе, потому что ты так заботишься о Цин Чжуй, но ты ошибаешься, если относишься к ней как к своему денежнику, а ко мне - как к банкомату. Мне никто не угрожает, ты можешь взять эту таблетку для поиска предков, но Цин гнался за мной и должен был ее взять, мне больше нечего тебе дать".

Бай Шенг взглянул на Бай Цзин, и в ее жалких зеленых глазах промелькнула прохлада.

Нинг Тао хладнокровно засмеялся: "Если вы, ребята, думаете, что можете что-то у меня забрать, вы можете это сделать". Но если вы это сделаете, то малейший кусочек дружбы между нами исчезнет, и отныне мы будем врагами".

Сделать это?

Или без рук?

Инициатива находится в руках Белого Святого.

Сбежать или нет, дело было в руках Нинг Тао. Прямо посередине маленького открытого сундучка с лекарствами, обычная палка с множеством нарисованных на ней кровавых замков лежала на самом видном месте в сундучке с лекарствами, он пытался убежать, никто не мог его догнать.

Уверенность Нин Тао заставила Бай Шенга колебаться, открыв лук и не поворачивая назад стрелу. Если бы он не имел абсолютной хваткой на подчинение Нин Тао, он даже потерял бы остатки Древнего Поиска Дэна в руках. Он даже сделал бы врагом Нин Тао. Врачи Культивации были редки, и их связи были неизбежно очень широки, так что, чтобы сделать врага Врач Культивации, если вы не могли избавиться от него, это было бы настоящей катастрофой!

Атмосфера в комнате внезапно напряглась.

"Ха!" Бай Шенг внезапно засмеялся: "Доктор Нинг, с точки зрения старшинства, я должен быть вашим тестем, вам действительно трудно произносить эти слова, как вы можете заставить меня, кто является тестем, чувствовать себя плохо?"

Нинг Тао сказал: "Хорошо, что кое-что уладилось".

Изначально он хотел сказать слова "Ты не мой тесть", но они пришли к нему в уста, он все еще сдерживался и не говорил этого. Компания все еще застряла здесь, сейчас не время поворачивать другую щеку, он также должен заставить Бай Шенг чувствовать, что его "зять" тело все еще дешево, чтобы заработать, так что он может плавно забрать Цинчао.

"Хорошая фраза, ладно, дай мне этот эликсир и можешь забрать Цин после него." Белый Святой сказал.

Только тогда Нин Тао бросил остатки предков Дэн поиска в руке Бай Шэн.

Бай Шен протянул руку и схватил его, тут же засунул в маленькую фарфоровую вазу, опасаясь, что Нин Тао снова вырвет его из рук. Насколько сильным был этот Искатель предков Дэн, и какую пользу это принесло бы ему, он знал после того, как вылизывал это только что. В его сердце "цена невесты" Нин Тао, безусловно, большой подарок, но он слишком жаден и хочет извлечь больше пользы из тела Нин Тао.

Бай Цзин умышленно выглядел несчастным: "Брат Нин, ты думаешь, ты любопытный? К неудовольствию праведного отца".

По мнению Нин Тао, Бай Шенг был очень счастлив, но он не переехал и сказал: "Так как старейшина Бай уже пообещал, я пойду и возьму за него Цин".

Бай Шенг сказал: "Как ты можешь уйти, не поужинав? Ешь, пока не ушла. Если ты не чувствуешь себя непринуждённо, спускайся и посмотри на Цинь Чжоу."

Нин Тао колебался: "Ладно, я спущусь и найду Цинь Чжоу, а вы, ребята, поговорите".

Бай Шенг и Бай Цзин смотрели, как Нин Тао уезжает.

Услышав голос Нин Тао, спускающегося по лестнице, Бай Шенгчай поднялся и сказал: "Этот Нин Тао я не могу видеть сквозь него, интересно".

Девушка посмотрела в закрытое окно, но на ее лице появился взволнованный взгляд: "Крестный отец, она не будет счастлива, если мы в этот раз воспользуемся Цинь-Чжуй".

"Недовольны"? Как только ты войдешь в мою дверь, ты будешь моей на всю жизнь. Счастлива она или нет, она будет делать то, что я хочу, против моей воли, и последствия этого, я думаю, вы должны знать хорошо!". Голос Белого Святого был ледяным.

Тело Бай Цзин слегка дрогнуло и опустило голову, не осмеливаясь посмотреть в глаза Бай Шенгу.

Тон Бай Шенга снова стал нежным: "Бай Цзин, ты моя самая любимая дочь и ты самая близкая сердцу, ты знаешь, чего я хочу". Будьте добры к этому парню по фамилии Синь и избавьтесь от него как можно скорее, я хочу не только большую группу семьи Синь, но и формулу Дэна "Поиск предков" его семьи. Что касается этого Чена Пинг Дао, я найду способ узнать его местонахождение".

"Да". Белый послушно отреагировал и отступил.

Холодная улыбка появилась из угла рта Бай Шенга, и он прошептал мрачным голосом: "Ты думаешь, что ты - повелитель демонов в Чин Чин"? Не мечтай, как только ты войдешь в мою дверь, ты будешь моей на всю жизнь. Ты можешь забрать Цинчжоу, это то, что я хочу, чтобы ты забрал ее, не только то, что ты станешь моим, твоя клиника тоже станет моей клиникой, ты не можешь сбежать от меня!"

Это был голос, который слышал только он.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0181 Глава Выбор Цинь Чжоу**

Глава 0181 Выбор Нинг Тао Цин Чейсинга не сразу вышел на задний двор, и, спустившись вниз, остановился в середине зала под серебряным деревом. Серебряное дерево было намного больше того, что было в этом большом зале, и он также видел маленькую змею, которая поклонялась серебряному дереву, и таинственную женщину в красном цвете.

В этом серебряном дереве нет ничего необычного.

С самой быстрой скоростью Нин Тао пробудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, и посмотрел на серебряные деревья в Большом зале под другим углом. У Серебряного Дерева не было и половины признака жизни, но он мог видеть зеленую и туманную ауру и черную демонскую ауру из своего тела. Его нос также улавливал различные ароматы ауры и демонской ауры.

Сердце Нинг Тао тайно сказало: "Мог ли это быть демон при жизни? Красная женщина появилась под огромным серебряным деревом, намекала ли она на что-то для меня, или ее вообще не существовало, просто плод моего воображения?".

Никто не мог дать ему ответ.

Пришел звук шагов.

Нин Тао последовала, чтобы закончить свои глаза и нос в состоянии смотреть и нюхать, и перевернулась как раз вовремя, чтобы увидеть Бай Цзин спускается по лестнице.

"Я думал, ты пошёл за Цинём". Уайт сказал.

Нин Тао сказал: "Хотя вы оба и Сэнпай Бай думаете, что я Цинь Чжоу... ну, муж, но мы с ней просто очень хорошие друзья, и между нами нет ничего подобного".

"Тогда ты все еще здесь, обмениваешь этот драгоценный эликсир на ее свободу?" Очевидно, Бай Цзин не поверил тому, что сказал Нин Тао.

Нин Тао пожал плечами: "Если однажды ты столкнешься с такой же ситуацией, я тебе помогу".

Бай Цзин слегка замерзла, и ее губы пошевелились, но она ничего не сказала.

Нинг Тао сменил тему: "Это дерево действительно странное, оно было здесь все это время?"

Бай Цзин сказал: "Не утруждай себя моими словами, пойдем, ты тот, кого моя сестра хочет видеть больше всего сейчас".

Нин Тао улыбнулся и сделал шаг к задней двери Большого зала.

На заднем дворе.

"Госпожа Цинь Чжуй, я действительно не ожидал увидеть вас здесь снова, я думаю, что мы действительно предназначены друг для друга." Ли Сяофэн уделял большое внимание Цинь Чжуй.

Цинь Чжоу посмотрел в окно на первом этаже, его глаза слегка замерзли.

"Я всегда чувствовал, что чего-то не хватает после последнего расставания, но я не знал, что это такое", Госпожа Цинь Чжоу, вы когда-нибудь чувствовали это?" Ли Сяофэн сентиментализировался.

Цинь Чжоу всё ещё смотрел в окно, как будто не слышал голоса Ли Сяофэна.

"Кузина, как ты предвзята, ты просто никогда не говорила мне такого, и не видела, чтобы ты говорила это любой другой девушке." Дружеское выступление Пола Сюэ - вокальное и эмоциональное.

Синь Чжиюэ улыбнулся и сказал: "Баоэр, ты двоюродный брат брата Сяофэна, не делай диких заявлений, иначе госпожа Циньчай неправильно поймет".

Это также шоу дружбы.

Цинь Чжуй, наконец, оглянулся назад, но его глаза сместились в сторону задней двери Большого зала.

Под солнцем сюда шел молодой человек с сундуком для лекарств, одетый непринужденно, но выдающий свежее и непретенциозное ощущение.

"Брат Нинг!" Цин выпустил приветствие, рассеял ноги и побежал в сторону Нин Тао.

Лицо Ли Сяофэна было зелёным, толстокожий Фэн Искатель Феникс не двигался полдня, появилось несколько Нин Тао, как только Цин погнался за бабочкой, похожей на муху.

Цинь Чжоу вскочил головой в объятия Нин Тао и взволнованно сказал: "Я думал, что больше никогда тебя не увижу... Я знал, что ты придешь ко мне и отвезешь меня домой".

В ее сердце, дом, который они с Нинг Тао арендовали, был ее домом, а не здесь.

Нинг Тао сказал: "Если хочешь домой, я отвезу тебя домой".

"Мы уезжаем, я больше не хочу оставаться здесь". Цинь Чжуй сказал.

Нин Тао подошел к ее уху: "Я не могу уйти, не говори сестре твоей и праведному отцу, что у тебя есть Поисковая таблетка предков, не говоря уже о том, что такая Поисковая таблетка предков сделана мною".

Цинь Чжуй кивнул: "Ты сказал держать это в секрете, я никому не говорил".

Нин Тао действительно поручил ей не раскрывать тайну остатков предков Дэн Поиск, но ради безопасности, он все равно должен был поручить ей еще раз.

"Ну, твоя сестра здесь, отпусти". Нинг Тао сказал.

Бай Цзин вышла из задней двери главного зала с тарелкой фруктов в руке, наполненной нарезанными фруктами, яблоками, апельсинами, виноградом и т.д. многих сортов.

"Ха!" Цинь Чжоу хрюкнул холодно и не пошел.

Белый Цзин засмеялся: "Ты все еще ведешь себя как ребенок, почему ты дуешься со мной?"

Цинь Чжуй все еще не двигалась, и она очень дулась.

Нинг Тао сказал: "Давай, пойдем после ужина".

Тогда Цинь Чжоу подошел к Цзину и взял тарелку с фруктами из руки Цзина.

Бай Цзин горько засмеялся: "Это действительно девушка уходит, она даже не слушает сестру, так что она будет слушать твоего брата Нинга".

Нин Тао мало отреагировал, когда услышал эти слова, но сердце Ли Сяофэна было разбито. Он не мог понять, как он, миллиардер-магнат, может проиграть врачу клиники на мотоцикле, преследуя женщину!

Цинь Чжоу положил тарелку с фруктами на каменный стол с глухим звуком и сказал злобным голосом: "Ешьте фрукты"!

Она выглядела так, как будто собиралась съесть убийство, кто осмелится съесть фрукты, которые она принесла?

Послесвечение из угла глаз Нинг Тао переместилось к окну, которое открыло зияющее отверстие. Белый Святой подглядывал, что также соответствовало характеристикам змеи, всегда прятался в тенистых углах, наблюдал за целью и ждал возможности пошевелиться.

Угол рта Нин Тао плавал с намеком на смех, который было нелегко обнаружить, и его сердце тайно сказало: "Я никогда не ожидал, что ты будешь хорошим демоном, если ты умный, ты должен отпустить Цинь Чжуй, ради тебя, все еще имея некоторые воспитания доброты к Цинь Чжуй, я буду закрывать на это глаза". Но если вы жадны и хотите использовать Цинь-Чжуй, чтобы контролировать меня и пожинать плоды, то вы очень ошибаетесь, я - хозяин Небесных клиник, естественный посредник между добром и злом, я родился, чтобы быть вашим смертным врагом, я буду вашим злым возмездием"!

Это было то, что Белый Святой, очевидно, тоже не слышал.

После того, как окно было открыто, белые принесли гроздь винограда с тарелки с фруктами на сторону Синь Чжиюэ, улыбаясь и говоря: "Чжиюэ, давай, возьми виноград".

Синь Юй был польщен, "Ты......".

Белый собрал виноград и скормил его Синь Чжиюэ, которая не подумала отказать, и съела его с открытым ртом. Умышленно и неумышленно пальцы белого прошли по его губам, и глаза Синь Чжиюэ загорелись мгновенным сиянием волнения. Если бы не кто-то другой на заднем дворе, он бы набросился на мисс Бай и выстрелил в нее на месте.

Нин Тао выпустил тихий вздох в своем сердце, он, наконец, понял, почему Бай Шен отдал предпочтение и повторно использовал Бай Цзин, в то время как Свет Цин гнался за ней. В то время как Бай Цзин - способная и хорошая девочка, в Цинь Чжоу слишком много бунтарских и неконтролируемых генов.

Просвет в том окне закрылся.

Белый продолжает кормить виноградом Синь Чжиюэ, и двое из них продолжают смеяться, как влюбленная пара.

Нин Тао случайно нашел каменную табуретку, чтобы присесть, теперь он только и ждал, что поесть, поесть, а потом бежать, это место он не хотел оставаться ни на минуту дольше.

Цинь Чжуй последовал за ним и подошел: "Брат Нин, ты, наверное, устал, я тебя сожму на плече".

Изначально Нин Тао хотел вежливо отказаться, но, увидев, что Ли Сяофэн уставился на него взглядом, который хотел его убить, он кивнул.

Когда я впервые увидел его, я был чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше, чем чуть больше

Глаза Ли Сяофэна плевали огнём, а лёгкие горели. Сегодня должен быть его день катастрофы, сначала машина любви была разрезана на куски Нин Тао, теперь желаемая женщина также взяла на себя инициативу, чтобы Нин Тао щипать плечи, смеясь, как счастливый, как ребенок, это просто втирает соль в его раны ах!

"Баоэр, поехали!" Ли Сяофэн не мог больше оставаться, встал и уехал.

Сюэ Баоэр сказала: "Идти"? Кузен твоей машины..........."

Ли Сяофэн надул: "В мире есть только одна машина"? Ты ведь не пойдёшь, правда? Я пойду!"

Сюэ Баоэр не осмеливался говорить в ответ, и смотрел на Нин Тао с ненавистью, также следуя указаниям Ли Сяофэна, когда он шел туда-сюда.

Нинг Тао выпустил легкий смех в сердце: "Глупый, я пытаюсь спасти тебя".

Синь Чжи Юй встал: "Брат Сяо Фэн, что ты такое?"

"Ха!" Ли Сяофэн хрюкнул холодно, ни одного лишнего слова.

Синь Чжиюэ замер на месте, не зная, что сказать. Он и Ли Сяофэн собрались вместе, чтобы забрать девушек, машина Ли Сяофэна была выброшена на свалку, девушка не взяла трубку и была унижена девушкой на месте. Его машина была в порядке, и он съел виноград Цзин. Такое дело, не говорите, что высокопарный Ли Сяофэн разозлился бы, он не смог бы вынести, чтобы наложить это на себя.

Уайт никого не оставил. Она попросила Ли Сяофэна приехать, чтобы оказать давление на Нин Тао. После того, как Нин Тао послал жениха, а также вошел в дверь Бай Шэна, тело Ли Сяофэн будет иметь мало пользы для него.

Как только Ли Сяофэн и Сюэ Баоэр ушли, на заднем дворе остались только две "маленькие пары": старшая дочь Бай Шэна, Бай Цзин и ее зять, Синь Чжиюэ, и младшая дочь Бай Шэна, Цинь Чжуй и ее зять, Нин Тао. Одна - богатая пара, а другая - бедная. Это как в пьесе, и я не знаю, какая из дочерей и зятьей нравится Мастеру Байу.

Вскоре Лю Сяньер пришел заказать еду.

Две пары прибывают в беседку на заднем дворе. В павильоне есть обеденный стол, на котором нет ни крупной рыбы, ни мяса, но есть несколько сезонных овощей с гор, даже не мясное блюдо.

Лю Сяньер сказал: "В горах нечего развлекать, брат Сяо Линь и я пошли собирать дикие овощи, чтобы приготовить эту трапезу, не возражаете ли вы, двое благородных гостей".

Синь Юй был занят, говоря: "Я вообще не могу есть дикие овощи в городе, спасибо, я не ожидал, что буду есть их здесь".

Нин Тао, однако, вынул свой телефон и вышел из беседки, чтобы проверить только что полученное сообщение.

Это было сообщение с незнакомого номера: Доктор Нинг, встретимся снаружи, я хочу поговорить с вами.

Нин Тао ответил текстовым сообщением: "Кто вы?

Другая сторона ответила несколькими секундами позже: встречайся и смотри, у меня есть то, что ты хочешь.

Нин Тао вернул еще одно смс-сообщение: что это?

Другая сторона ответила смс-кой: увидимся завтра вечером в 20:00 в деревне Юэцзян.

В это время Бай Шенг пришел сюда со стороны первого этажа, одетый в белое, как снег, и выглядящий красивым, как цветок.

Лю Сяньер и У Сяолинь поклонились и отдали честь Бай Шенгу, который просто слегка помахал рукой, а Лю Сяньер и У Сяолинь отступили.

Бай Цзин улыбнулся и сказал: "Юй, подойди и позволь мне представить тебя, это мой старший брат, Бай Шенг".

Я так рада с вами познакомиться, я так рада!

Бай Шэн взял Синь Чжи Юя за руку: "Семья, что такого вежливого, садись, садись".

"Хозяин становится отцом, отец становится братом, ты что, блядь, оборотень?" Нин Тао пробормотал в сердце, но сказал на поверхности: "Давай поедим, давай поедим, мне еще есть чем заняться".

Бай Шенг засиял на Нинг Тао, но не застрял.

Синь Чжиюэ сказал: "Некоторые люди даже не имеют элементарных манер, это действительно не стоит брата Сяофэна..." Он не продолжил, но он дал осмысленный взгляд на Цинь Чжуя, который сидел рядом с Нин Тао. Кроме слов, кажется, что Цинь Чжуй не имеет видения, выбрал человека, у которого нет ни денег, ни качества, и отказался от человека, такого же хорошего, как Ли Сяофэн.

Цинь Чжоу также смотрел на Синь Чжи Юя, но опять же, у него не было припадка.

Атмосфера за обедом была мгновенно неловкой.

Похоже, Нин Тао не смог услышать внешний голос Синь Чжиюэ, когда улыбался: "Брат Бай, открой свой обед, я поем немного и поедем с Цинём, меня ждут пациенты".

Бай Шенг в тусклом состоянии сказал: "Давай поедим".

После нескольких минут еды Нин Тао опустил палочки для еды: "Вы втроем ешьте медленно, Цин прогонит нас".

Цин преследовали и положили посуду, даже не сказав ни слова Бай Шен, и последовали за Нин Тао.

В глазах Бай Шенга мелькала зловещая ненависть, но как только он повернул глаза, на его лице появилась улыбка: "Будьте осторожны в дороге и часто посещайте дом".

Цинь Чжоу все еще не смотрел на Бай Шенга.

Только Нинг Тао повернулся и сказал: "Конечно, конечно, вы трое не торопитесь, до свидания".

Синь Чжиюэ вяло сказал: "Некоторые люди такие же, эта жизнь - только для того, чтобы люди выглядели больными".

Нин Тао просто улыбнулся и заставил Цин прогнаться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0182 "История трех змей".**

Глава 0182 История трех змей Небесный Дао электрический автомобиль аккумуляторная скорость вниз по горной тропе, Цин погони обнял Нин Тао талии плотно, как маленькая девочка, которая ела леденец, Цин Мэй лицо было полным улыбок.

Примерно в трех километрах от первого этажа, Нинг Тао остановил машину. С обеих сторон горы густо засажены лесами, и не видно ни одной семьи. Это место очень отдаленное.

"Брат Нинг, почему ты остановился?" Цин спросил о нем.

Нин Тао сказал: "Я собираюсь оставить дверь удобства на этой горе Инь, и мы вернемся через дверь удобства".

"А?" Цинь Чжуй сразу напрягся.

Нинг Тао сказал: "Это место отдаленное, я думаю, что мне придется вернуться в будущем, так что оставь на всякий случай замок с кровью, будь послушным и слезай".

Только тогда Цинь Чжоу отпустил талию Нин Тао и вышел из машины.

Нин Тао взял аккумуляторный автомобиль и направился к горе у дороги.

Цин гнался за ним: "Брат Нин, позволь мне понести его."

Нинг Тао сказал: "Как такая женщина, как ты, может так поступить, я просто понесу".

Цинь Чжуй, однако, не была настолько послушной, и она также зарылась под электромобиль Небесного Дао, улыбаясь и говоря: "Неважно, что это за машина, что бы это ни было, я понесу ее с тобой".

Слова звучали приятно, и Нин Тао улыбнулся и проигнорировал ее, неся машину с собой вглубь горного леса. Электромобиль с аккумуляторной батареей "Небесный Дао" весил почти шестьсот фунтов, но на плечах врача-культуриста и демона-змеи ничего не было.

Углубившись в горный лес на несколько сотен метров, Нин Тао нашел скалу, которая не выпадала из-под дождя, затем укусил пальцы и нарисовал рисунок кровавого замка.

Однако, как раз в тот момент, когда Нин Тао собирался использовать ключ от клиники, чтобы открыть кровяной замок, Цинь Чжоу потянул за руку и нервно сказал: "Брат Нин, я... я все еще боюсь, я просто вернусь сам".

Нин Тао сказал: "Ты все-таки должен привыкнуть к этому, не бойся, ты же медсестра клиники, то есть одна из своих, даже если она свирепая, ты ничего с собой не сделаешь".

Цинь Чжоу отпустил руку Нин Тао, а Нин Тао вставил ключ в замок с кровью и открыл удобную дверь. В следующую секунду он вошел в боковую дверь, и Цинь Чжуй последовала его примеру.

Как только Цинь Чжоу вошел в Небесную внешнюю клинику, человеческое лицо на Добром и Злом Триподе проявило яростный взгляд. Звук ветра и грома также еле слышался в штативе, и казалось, что с небес спускается божественное наказание!

Эта ситуация удивила и Нинг Тао тоже.

"Брат Нинг, я, я выйду и подожду тебя!" Цинь Чжоу даже не посмел подождать ни секунды, поэтому он натянул ноги и направился к двери. Она потянулась за дверью, но она не сдвинулась с места. На некоторое время она, казалось, была под невообразимым давлением, ломаясь в любой момент с болезненным выражением.

Нин Тао поспешно поднялся и открыл дверь, и Цинь Чжоу смог выбраться.

Как только он вышел из клиники "Небесный форпост", Цинь Чжоу как будто снял с плеч тяжелую ношу и тяжело задыхался.

Нин Тао подошла к ней и с беспокойством сказала: "Тебе лучше?"

Цин гнался за жалким взглядом: "Мне лучше, брат Нинг, не пускай меня в клинику в следующий раз, хорошо?"

Нин Тао кивнул, также почувствовав немного вины в сердце. Он даже не ожидал, что на этот раз Цинь Чжоу вернется в клинику из Ворот Удобства, и у Трипода Добра и Зла будет такая большая реакция. Но причину не трудно догадаться, она неоднократно убивала пациентов клиники "Небесная внешняя клиника", как проклятых, так и не настолько проклятых, она понятия не имеет, сколько грехов на ее теле. Боюсь, что на вершине книг клиники Skyward уже есть непростительный человек!

Эта неожиданная ситуация также вызвала обеспокоенность Нин Тао, если это будет продолжаться, Цинь Чжоу когда-нибудь также станет "злым лидером"? Если бы этот день пришел, как бы он, хозяин небесной клиники, встретился с ней лицом к лицу?

Возможно, потому что это беспокойство коснулось ума, Нин Тао не мог контролировать свои эмоции и внезапно открыл свои объятия и погнался за Цин в свои объятия.

Цинь Чжуй был ошеломлен, это был первый раз, когда Нин Тао взял на себя инициативу, чтобы обнять ее.

Нинг Тао сказала ей на ухо: "Тебе было тяжело, делать все эти ужасные вещи для меня, нести все грехи".

Без помощи Цинь Чжуй не смог бы заработать на оплату клиники, а ее доброта, ее любовь, он хранил в своем сердце.

Цинь Чжуй, однако, бессердечно смеялся: "Почему ты внезапно говоришь мне такие вещи? Для тебя я сделаю все, что угодно."

Нинг Тао был тронут в своем сердце: "Позже наши старые правила придется изменить. Эти проклятые люди, мне лучше их казнить, лучше не убивать, пока не придётся. Кроме того, есть возможности творить добро, и ты должен их делать, чтобы твои грехи могли быть облегчены".

Цинь Чжоу на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Странное ощущение, но я слушаю, что ты говоришь".

Нин Тао отпустил её: "В следующий раз, если Бай Шенг или твоя сестра Бай Цзин захотят, чтобы ты поехал на первый этаж горы Инь, ты должен сначала сказать мне, хорошо?"

"Не будет следующего раза, зовут ли меня сестра или Белый Святой, я не вернусь." Цинь Чжуй сказал с ожесточением.

Сердце Нинг Тао разбилось: "Что случилось?"

Цинь Чжуй собирался говорить, когда пара молодых людей вышла из переулка и пошла этой дорогой, оба смотрели на Цинь Чжуя сверкающими глазами.

"Поговорим дома". Нин Тао взял Цинь Чжуя за руку и пошел к арендованному дому.

Молодежь свистнула.

Другой сказал: "Все еще стесняешься?"

Цинь Чжуй гневно посмотрел на нее, но Нин Тао оттащил ее.

Войдя в дом, Нин Тао отпустил руку Цинь Чжоу: "Пойдём, посидим на диване и поговорим".

Нин Тао сел на диван, а Цинь Чжоу сел рядом с Нин Тао на одно бедро, но, не дожидаясь, пока он скажет что-нибудь еще, ее тело наклонилось, зарылось в руки Нин Тао, упало ему на грудь и заплакало.

"Что с тобой?" Нин Тао никогда раньше не сталкивался с подобной ситуацией и был немного растерян в словах. Он не знал, как утешить ее, просто мягко похлопал ее по спине рукой.

Цинь Чжуй некоторое время плакал, прежде чем перестал плакать и задохнулся: "На этот раз это моя сестра отправила меня обратно, и как только я вернулся, она спросила меня кое о чем о тебе и о клинике, а также позволила мне контролировать тебя с красотой и заставить тебя работать на Белого Святого. Конечно, я не согласился, поэтому она пошла поговорить с Бай Шенгом, который потом запер меня. Мне даже не грустно, как Бай Шенг обращался со мной, но она моя сестра, как она может так со мной поступать?"

Нин Тао некоторое время молчал, прежде чем сказать: "У вас мало контакта с внешним миром, и иногда мы сталкиваемся с ситуациями, с которыми не можем справиться сами, и есть вещи, которые мы не хотим делать, но мы должны". Белая Святая твердо контролирует твою сестру, и иногда она сталкивается с ситуациями, когда не может удержаться, и я верю, что в ее сердце она не хочет причинить тебе боль".

"Правда?" Цинь Чжуй посмотрел на Нин Тао.

Нин Тао протянула руку помощи и похлопала по затылку: "Конечно, это правда, вы, сестры, поссорились, вы не можете обидеть чувства таких сестер из-за меня. Сестринство, которое у тебя есть с ней в этой жизни, ты должен лелеять его тоже".

"Хмм." Цинь Чжоу, казалось, открыл узел в ее сердце, когда она поскользнулась и легла на колени Нин Тао, закрыв глаза. Горячее дыхание, которое она выдохнула, порхало на брюках Нинг Тао, линии которых тихо менялись.

Нин Тао почувствовал себя немного неловко, он сказал: "Зачем ты ложишься? Присаживайтесь, я хочу спросить вас еще об одной вещи."

"Что это?" Голос Цинь Чжоу был ленивым и непослушным, продолжая лежать на коленях у Нин Тао, не вставая. Пухлые бедра и пара длинных ног, занимающих две трети тела, были свернуты на диване, образуя заманчивую кривую.

"Я видел серебристое дерево на первом этаже, у него были ауры и демоническая аура, но у него не было черт жизни, что это было за существо?" Нин Тао оторвал глаза от круга Цинь Чжоу, и на ум пришло серебряное дерево, которое он видел на первом этаже.

"Я не слишком уверен, я видел, как Белый Святой обернулся вокруг этого дерева и сосал ауру и демона ци этого дерева". В то время я был еще молод, и я спросил Бай Шенга, но он дал мне пощечину на запястье и сказал больше не лезть не в своё дело". Цинь Чжуй сказал.

Разум Нин Тао снова вспомнил образ Наэ, который он видел под аллергической реакцией остатков Предков Дана, гигантского серебряного дерева в небе, маленькой белой змеи, сгрудившейся под деревом и поклонившейся его голове.

"Белый святой, сколько ему лет?"

"Ему несколько сотен лет, он был очень стар, когда я был очень молод, но сейчас он молодеет." Цинь Чжуй сказал.

Нин Тао был озадачен: "Неужели он действительно открыл новый путь of俢, вступив в него с деньгами и найдя способ вернуться к своей молодости? Кроме того, два ученика, которых он принял, не были демонами и имели ауры, соответствующие характеристикам вводного культиватора, думая, что Белый Святой был змеиным демоном, как ученики, которых он принял, могли быть культиваторами? Может ли это также иметь какое-то отношение к его упоминанию that俢 пути входа в Тао за деньги?".

Цин Чжуй покачал головой: "Я не знаю об этом, я только знаю, что эти два подростка действительно недавно завербованы, я слышал, как моя сестра упоминала об этом, но я не видел их больше десяти лет, это только первая наша встреча".

Нин Тао вдруг вспомнил что-то и засомневался, прежде чем сказать: "Цинчай, сколько тебе лет"?

Цинь Чжуй моргнул глазами: "Я.................. почему ты спрашиваешь об этом?"

"Я хочу знать, сколько тебе лет."

Цинь Чжуй на мгновение подумал: "Немного моложе тебя, 20 лет".

Нинг Тао сказал: "Этого не может быть, просто будь честен со мной".

"Упс, ей двадцать, не спрашивай!" Цинь Чжуй просто закрыл глаза и притворился спящим, все еще притворяясь храпящим, сделав глубокий вдох и выдув: "Фуу........."

Но это был один вздох, пружина чуть не ударила ее в лицо.

Цинь Чжоу, похоже, обнаружил какое-то чудовище, и пронзил из рук Нин Тао, взволнованно сказав: "Брат Нин, ты............. хочешь?".

Нинг Тао воспользовался случаем, чтобы уйти с дороги, и подошел к двери, сказав: "Я хочу пойти на репетицию to俢, завтра в восемь вечера мы встретимся с кем-нибудь вместе".

"Увидеть кого?"

"Я не знаю".

"Как долго ты будешь тренироваться?" Цинь Чжоу изогнул угол своего рта: "Ты все еще собираешься домой на ужин по вечерам"?

"Нет, нет". Нин Тао открыл дверь и вышел, его отношение решительно, что, казалось бы, он бежит за свою жизнь.

Это убивает его, чтобы остаться.

В погоне за этим Цин, рука об руку с однодневной поездкой на гору Ву, не то, чтобы он не был разбитым сердцем, он просто не был готов. Эта подготовка не физическая, а умственная.

Семизвездочная лампа тихо горит в дыму клиники снаружи.

Нинг Тао никогда не добавлял ламповое масло к этой семизвездочной лампе, но они сгорели до наших дней и никогда не гаснули.

Нин Тао скрестил ноги и сел, сделал несколько глубоких вдохов, успокоил ум, затем начал бороться с кошачьим кулаком, потренировал лестницу под ногами, и в конце концов избил себя спиной дровосека, а после полумертвой усталости сел рядом с добрым и злым зельем и стал культивировать свою духовную силу........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**183 главы, с большим трепетом.**

183 Глава: Деревня Юэцзян - очень маленькая рыбацкая деревня, расположенная рядом с Жемчужной рекой, в которой проживает всего несколько десятков семей. Жители деревни зарабатывают на жизнь рыбалкой и разведением рыбы, и это недалеко от официального города, но это похоже на пребывание в другом мире.

Темнота не заставила себя долго ждать, и к въезду в деревню подъехал черно-белый электромобиль с узором.

Нин Тао затормозил электромобиль Tiandao, вытащил свой мобильный телефон и посмотрел на него, это было всего на семь тридцать две минуты, на двадцать восемь минут раньше согласованного времени встречи другой стороны. Он убрал телефон и сказал: "Цинчай, оставайся здесь и следи за машиной, пока я еду в деревню".

Цинчай честно вышел из машины и спросил: "Ты не хочешь, чтобы я поехал с тобой?".

Нин Тао сказал: "Нет необходимости, другая сторона попросила меня встретиться таким образом, если они увидят тебя, они могут не появиться".

"Хорошо, тогда я подожду тебя здесь." Цинь Чжуй сказал.

Нин Тао вошёл в деревню, пыхтя носом от слабого запаха солёной рыбы. Запах соленой рыбы проникает в воздух, настолько, что каждое хозяйство здесь соленое. Рядом с деревней была Жемчужная река, которая спокойно текла вдалеке. Несколько моторных рыболовных лодок двигались по реке, направляясь в направлении официального города, предположительно, на рыбный рынок у причала, чтобы продать выловленную рыбу.

Для подавляющего большинства людей жизнь такова, солнце встает, солнце светит, и их не интересует, сколько тайн еще осталось в мире.

Нин Тао вошел в деревню, наклонив небольшой сундук с лекарствами, ходя медленно, не раздувает небьющийся вентилятор в руке. Довольно много людей смотрели на него любопытными глазами, и одна собака побежала за ним, но не лаяла на него.

Нин Тао прошел через деревню, наблюдая за людьми, которых он видел по дороге, но, к сожалению, не нашел никаких подозрительных "мишеней". Он всегда задавался вопросом, кто попросит его встретиться с ним в таком месте, но ничего не мог придумать.

Более двадцати минут прошло в мгновение ока, и когда Нин Тао собирался уходить из деревни, из двора случайно вышла старуха с цветущими белыми волосами, посмотрела на него, открыла рот и спросила: "Брат Се, ты ищешь конопляного мужчину?".

Нин Тао остановился в своих треках и вежливо сказал: "Бабушка, пожалуйста, говори на мандаринском, я не совсем понимаю, о чём ты говоришь".

В это время со двора доносился голос другой женщины: "Седьмая тетя, просто свяжи его и пригласи".

Голос имел слабое чувство знакомства, которое было дежа вю, но Нин Тао ни на минуту не мог вспомнить, где он его слышал. Но слова не были сложными, он едва мог понять, женщина во дворе просила бабушку пригласить его войти.

Конечно, бабушка подзывала: "Брат Крошка, пожалуйста, входите".

Нин Тао кивнул и подошел к бабушке, затем прошел мимо нее в дверь.

Бабушка отошла, протянула руку помощи и закрыла дверь во двор, а потом сказала: "Брат Тайни, пожалуйста, зайдите на with涯涯".

Нин Тао уже был слишком ленив, чтобы анализировать то, что она имела в виду, и последовал за ней, когда она пробудила глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах. С таким видом и запахом он смог уловить положение жилища этого рыбака, только в одной из комнат выделялся человеческий запах, а также он мог видеть красочное погодное поле предвестника, излучаемое спасательными формами из полузакрытой двери комнаты.

Более того, он также видел из предыдущего бабушкиного погодного поля внутреннюю энергию, которая была бы только у истинного хозяина семьи, такую энергию, которая отличалась бы от ауры культиватора, но была бы и мощной. Этот результат удивил его; бабушка выглядела хрупкой и не ожидала, что она станет настоящим хозяином. Но еще сильнее была ее способность маскироваться, настолько, что даже он отворачивался!

Бабушка сначала подошла к испарившемуся дверному проему, протянула руку и толкнула его, а потом стояла, не двигаясь.

Нинг Тао подошел к двери, и дом внезапно загорелся. Тусклый свет ламп рассеял тьму в комнате, и женщина вошла в его видение так же, как свет загорелся, и, увидев ее лицо ясно, он замер на мгновение.

Человек, который попросил его встретиться с ним в этой отдаленной рыбацкой деревушке, на самом деле была мать Синь Юя, Чжу Хунцинь.

Неудивительно, что когда он только что услышал ее голос, у него было небольшое ощущение дежа вю, оказалось, что он слышал ее голос в доме Ронг Хуа.

Чжу Хунцинь сидел за старым квадратным столом с двумя чашками чая и чайником с водой. Нин Тао вошел в дом, не приветствовав ее, и пошел прямо к ней напротив и сел.

Чжу Hongqin нес чайник и заварил чашку чая для Нин Тао, прежде чем сказать: "Доктор Нин, простите, что назначил вам встречу в таком месте без каких-либо предварительных объяснений".

Нин Тао сказал: "Извинения не понадобятся, просто дай мне причину, по которой ты попросил меня встретиться здесь".

Чжу Хунцинь сказал: "Пожалуйста, дайте мне две минуты на подготовку".

Нинг Тао сказал: "Конечно".

Чжу Хунцинь встал с места и подошел к окну.

Нин Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на нее, угадав ее цель в его сердце. Он не мог не подумать о духовном медальоне, выгравированном с надписью "Чжу Хунъюй" на оборотной стороне, который был закреплен в Родословном зале семьи Синь, и задался вопросом, как ему следует спросить о его тайне.

Но как раз в это время в моих ушах вдруг прозвучал звук сильного ветра.

Чувство кризиса возникло круто в сердце Нин Тао, и Духовная подушка безопасности также активирована в тот самый момент. В то же время, его руки были подсознательно подняты, готовые к блокировке.

Бряк!

Рука Нинга Тао только что поднялась, когда нога пнула его в плечо.

Ударила в него бабушка, которая охраняла дверь, но его это не удивило, его удивило то, что эта бабушка была такой ловкой и быстрой!

"Что ты делаешь?" Сердце Нин Тао было наполнено шоком и гневом, ноги были сильными, а когда его тело было подпёрто, он вытолкнул бабушку толчком через плечо.

Казалось бы, старая и худая бабушка скрутила талию в воздухе и столкнула правую ногу вниз, а левая внезапно подернулась к голове Нин Тао с силой скручивания и разворота.

Хлыст!

Ты слишком стар для такого нападения!

И чем все закончилось?

Нинг Тао просто не прятался.

Бряк!

Бабушкина левая нога жестоко дернулась за голову Нинг Тао, но кулак Нинг Тао тоже в тот момент выстрелил.

Женщина была ошеломлена, увидев, что кулак Нинг Тао вот-вот ударит в ее сердце, но она уже не могла скрутить ее спину, чтобы уклониться.

Однако, кулак Нинг Тао остановился в тот момент, когда он собирался ударить в сердце бабушки.

Правая нога бабушки приземлилась на землю.

Нинг Тао сделал шаг назад.

Левая нога бабушки только тогда вернулась на землю с воздуха, ее взгляд был наполнен сюрпризом, после короткого оцепенения она внезапно поклонилась Нин Тао и сжала кулак: "Брат Крохотный, прости". Затем она сказала Чу Хунцинь: "Сестра, соперница Ай, господин Нин проявил милосердие".

Чжу Хунцинь сказал: "Седьмая тетя, ты выходишь".

Бабушка еще раз обняла Нин Тао, потом повернула и вышла из комнаты.

Нин Тао посмотрел на Чу Хунцинь и в тусклом состоянии сказал: "Если бы я не посмотрел на возраст бабушки, я бы уже давно был груб. А ты, ты попросил меня приехать в такое место, чтобы проверить мои навыки? Если ты не дашь мне разумного объяснения, я буду груб с тобой".

Как только его слова упали, Чу Хунцинь внезапно скрутил ноги и с трепетом встал на колени на земле.

"Ты...................... Нинг Тао вместо этого не знал, что сказать.

Чжу Хунцинь умолял: "Доктор Нин, пожалуйста, зайдите и спасите моего сына!"

Нинг Тао сразу все понял. То, что только что произошло, было не более чем Чжу Хунцинь, желающий проверить свои способности, если бы он был побежден этой бабушкой, Чжу не стал бы открывать этот рот, а тем более преклонять перед ним колени. Она опустилась на колени, чтобы открыть этот рот, и все было основано на том, что бабушка открыла рот, чтобы признать поражение.

"Тетя Чу, вставай и говори". Нинг Тао сказал.

Чжу Хунцинь, однако, не встал: "Я встану, если ты пообещаешь мне, я не встану, если ты не встанешь".

У Нин Тао немного болела голова, и он горько смеялся: "Тетя Чжу, даже если бы я пообещал тебе, я бы не смог этого сделать. Я не говорю "да", но это может тебе помочь. Так больше не бывает, так что вставай и говори, а если не будешь, я уйду".

Чжу Хунцинь колебался, а потом встал с земли.

Нин Тао сел на стул: "Сядьте, я хочу услышать от вас, ваш сын свободен от болезней и боли, а ваш муж - известный предприниматель в официальном городе с высоким социальным статусом. Даже бабушка-телохранитель, стоявшая за дверью, была настоящим воином. Что я могу сделать, чтобы заставить такую богатую леди, как ты, встать на колени и попрошайничать?"

Чу Хунцинь сел на прежнее место и на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Ты не обычный врач, ты врач-культуролог, только ты можешь спасти моего сына".

Нинг Тао был несколько удивлен, но как только он подумал об этом в своем сердце, он уже не чувствовал себя странно. Родовой зал семьи Синь посвящен бренду Чжу Хунъюй, на черепе которого выгравирован рецепт "Искателя предков Дана". Эта Чжу Хунцинь перед ней была родственницей Чжу Хунъюй, и она знала, что иметь врача-культивиста в этом мире нечего удивляться.

Чу Хунцинь продолжил: "Когда в тот день вы одолжили родовой зал в моем доме, чтобы вылечить мистера Барнса, я догадался, что вы были врачом по выращиванию растений". Боюсь, у вас есть другая цель, помимо того, что вам нужно место, чтобы исцелить мистера Барнса?"

Нин Тао сказал: "Ты сделал так, чтобы сказать это, и было бы лицемерно для меня отрицать это снова, или потянуть нить". Ну, перейдем сразу к делу, меня интересует история дочери Третьего принца Чжу Хунъю, и я ищу древний рецепт, связанный с ней. В тот день я не собирался входить в вашу святыню, только ваше имя вызывало у меня некоторые ассоциации, поэтому я воспользовался возможностью дать мистеру Барнсу лекарство от его болезни, чтобы войти в вашу святыню".

"Боюсь, что есть еще один?" Чжу Хунцинь сказал.

Нинг Тао знал, о ком она говорила, Бай Цзин.

"Она тоже хочет того же, что и ты". Чу Хунцинь снова заговорил: "Но она демон, она не только хочет забрать вещи, она также заберет жизни всей нашей семьи". Я их знаю, поэтому я здесь, чтобы умолять. Я могу рассказать тебе все, что знаю, и я могу дать тебе это, но у меня есть одно условие".

Нинг Тао не двигался, "Какие условия?"

Чжу Хунцинь, слово в слово: "Убей - Белый - Цзин!"

Нин Тао замер на месте, как он мог не ожидать, что предложение Чжу Хунциня будет в таком состоянии?

Мне страшно вспоминать тот день, когда эта женщина и госпожа Бай смеялись и шутили вместе, как теща и невестка в гармонии. Но она не ждет, что убьет ее ценой тайны таким образом!

Чжу Хунцинь перед его глазами и Чжу Хунцинь в тот день были два совершенно разных людей, но это была только эта женщина, чье сердце было настолько глубоко, что люди боялись, что она была настоящей Чжу Хунцинь, она была не только не простой, она была даже страшно!

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Так как ты знаешь, кто такой Бай Цзин, ты не можешь просто остановить своего сына от свиданий с ним?"

"Ха!" Чжу Хунцинь ворчал: "Демон - это демон, если бы кризис, с которым столкнулась моя семья, можно было бы решить, остановив моего сына от свиданий с госпожой Бай, я бы все равно пришел сюда, чтобы умолять тебя"?

Со средствами Белого Святого и его жадностью, это действительно не сработало.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Дайте мне немного времени, это непростое решение, мне нужно подумать об этом".

Чжу Хунцинь сказал: "Я дам тебе три дня, и если ты не пообещаешь мне через три дня, я позову кого-нибудь другого на помощь".

Нинг Тао кивнул: "Хорошо, всего три дня, я дам тебе ответ через три дня".

Чжу Хунцинь сказал: "Седьмая тетя, провожайте гостя".

"Нет необходимости отправлять меня, я просто пойду один". Нинг Тао встал и ушел.

Седьмая тетя должна была Нин Тао вежливо выглядеть.

Внутри двери, в глазах Чжу Хунциня, промелькнул странный божественный свет...........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0184 Серебряная луна Сакура и гадюка**

0184 Глава Серебряная луна Сакура и гадюка Рыболовецкая деревня осталась прежней, но настроение Нинг Тао уже не было таким, как тогда, когда он приехал. Я обменяю ее на секрет Чжу и рецепт Дэна Предков. Он не мог этого сделать, даже если бы действительно хотел получить полную формулу "Поиск предков Дэна Дэна".

Бай Цзин может быть немного неортодоксальным, но он верит, что она под контролем Бай Шенга и не может ничего с собой поделать. Если бы она не заботилась о Цинь Чжуй в течение многих лет, Цинь Чжуй умер бы давным-давно.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Внезапный звонок его мобильного телефона вернул мысли Нин Тао, он достал свой мобильный и посмотрел на него, затем поцарапал клавишу ответа: "Старейшина Инь, это я, вы уже приехали?".

Голос Инь Мо Лана вышел из телефона: "Только что приехал, я в центре официального города, где ты?"

Нинг Тао сказал: "Сначала подожди меня в переулке Хакка, я посреди рыбацкой деревни, сейчас вернусь к тебе".

"Хорошо". Инь Мо Лан повесил трубку.

Нин Тао убрал свой мобильник и ускорился к въезду в деревню. Он отчаянно хотел увидеть "Охрану золотой одежды" династии Мин, как Чжу Хунцинь связан с Чжу Хунъюй, Инь Мо Лань, вероятно, мог бы дать ему какую-нибудь информацию.

Увидев Нинга Тао, Цин погнался за ним: "Брат Нинг, ты видел этого человека?"

Нинг Тао сказал: "Видишь, садись в машину и возвращайся".

Он ступил на электрический велосипед, и прежде чем он был готов ехать, у него на спине было чудесное ощущение тепла, и авария, которая ударила прямо в душу. В тот же момент пара рук обернулась вокруг талии и защелкнулась вокруг его маленького живота, как замок на нем.

Нин Тао тихо засосал на дыхание, скрутил электрическую дверь и поехал вперед на электромобиле Tian Dao.

Ночной ветерок шелестел, но не мог сдуть сухое тепло, которое было на нем.

Меньше чем через полчаса Нинг Тао поспешил обратно в Хакка Лейн.

Инь Мо Лан долго сидел на локомотиве и ждал его, все в черном костюме локомотива с длинными струями волос, очень похожем на модель партийного хребта локомотива.

Нин Тао остановил машину перед дверью и поприветствовал: "Старейшина Инь, простите, что заставил вас ждать".

Инь Муран сказал: "Один из моих, не за что." Затем он взглянул на Цинь Чжуй, но из его рта вышел мягкий гул.

Он был немного предвзято настроен против змеиных демонов.

Цинь Чжоу смотрела на Инь Мо Лана, ей тоже явно не понравились боевые демоны династии Мин.

Атмосфера была немного неловкой, и Нинг Тао сказал: "Заходите".

Войдя в дом, Нин Тао сказал: "Цинчай, иди, сделай Сэньпаю Инь чашку чая".

Зеленая погоня была суетливой и не сказала "нет", но его лицо было полным недовольства.

Нин Тао подошла к уху и прошептала: "Ты хозяйка этого места, старейшина Инь - гость, заваривание чашки чая - знак уважения к другим, иди быстрее, не будь раздражительной".

"Хмм." Цин погнался за ним в ответ, и Лисуо пошел заваривать чай, улыбка на его лице была нагромождена. Ничего больше, только предложение Нинг Тао "Ты хозяйка этого произведения".

Инь Мо Лан посмотрел в разочарование и покачал головой: "Брат Нин, кажется, что ты действительно должен быть современным Сюй Сянь ах, ты должен все обдумать, некоторые вещи не могут вернуться назад, если ты сделаешь неправильный шаг".

Нин Тао улыбнулся: "Старейшина Инь, давайте приступим к делу, пожалуйста, садитесь".

Инь Мо Лан занял место на диване.

Нин Тао начал говорить о особняке Ронг Хуа, процесс лечения Барнса был упрощен им, в то время как вопросы в родовой зал были рассказаны в деталях.

Цинь Чжоу вернулся с двумя чашками чая, подарил одну Инь Мо Лану и сказал: "Старший Инь, пожалуйста, выпейте чаю".

Впервые Инь Мо Лан кивнула головой в приветствии Цинь Чжуй.

Нин Тао также был рад, что отношения между двумя демонами улучшились, он сделал глоток чая, который заварил Цин, и сказал с улыбкой: "Разве это не так, они оба, как приятно быть в гармонии".

Цинь Чжуй мурлыкала по губам и смеялась, она была "Небесной наложницей" Нин Тао, гораздо выгоднее было бы встать в этом качестве и разобраться в отношениях с Инь Мо Ланом.

"Очень странно, что на самом деле в родовом зале клана Грехов есть позиция духа красной нефритовой девушки, я поразмышляю над этим со своей стороны, а ты продолжай." Инь Мо Лан вернул тему к делу.

Затем Нин Тао поговорил о своей сегодняшней встрече с Чжу Хунцинем.

Весь процесс Инь Мо Лань не произносил ни слова, иногда размышляя, иногда хмурясь, пока Нин Тао не закончил говорить: "Тогда девушка из Красного Нефрита была добра к ученику по фамилии Синь, но я только слышал об этом, никогда не видел этого ученого по фамилии Синь". Девушка любит Инь Чжэнь, императора Юнчжэна из династии Цин, невозможно иметь ничего общего с ученым по фамилии Синь, она чиста и чиста до самой смерти, и не имеет потомков. Поэтому, когда ты говоришь, что в святилище семьи Син посвящено так много духовных табличек с чжуйской фамилией, я не думаю, что имеет смысл расплачиваться".

Нин Тао сказала: "Мне тоже кажется странным, но Чжу Хунцинь, похоже, знает о рецепте "Поиск предков" Дэн Дэн, и она также сказала, что даст мне рецепт "Поиск предков" Дэн Дэн, если я обещаю ей состояние". После паузы он добавил: "Несмотря на то, что она не упомянула непосредственно формулу выращивания Дэна в процессе поиска предков, я думаю, что она говорила о формуле выращивания Дэна в процессе поиска предков".

"Какие условия она предложила?" Инь Муран спрашивал.

Нин Тао сказала: "Ее предложение было для меня, чтобы убить Бай Цзин, трехдневный срок, и я должен был дать ей ответ".

"Что?" Цинь Чжуй мгновенно взбесился: "Эта глупая женщина, кем она себя возомнила? Я убью ее сейчас же!"

Она действительно вытянула ноги и ушла, Нин Тао потянул за руку: "Ты успокоилась, эта штука рыбная, не расследовала ясно, что ты собираешься убить? Разве я тебе не говорил? В будущем, не убивайте людей".

"Но та женщина на самом деле попросила тебя убить мою сестру, и я был в ярости." Цинь Чжуй все еще был в ярости.

Нинг Тао прижал ее к себе и прижал к дивану: "Сядь за меня и никуда не уходи".

Цинь Чжуй изогнул угол своего рта, но он сел честно.

Нин Тао снова сказал: "Старейшина Инь, что вы знаете о первом этаже горы Инь и о фигуре Бай Шэна"?

Инь Мо Лань, однако, указал на Цинь Чжуй: "Сначала скажи мне, как сильно ты ей доверяешь".

Нинг Тао замер на мгновение.

В глазах Цинь-Чжуя вспыхнула вспышка зеленого света, когда он яростно сказал: "Отверженный Инь, что ты имеешь в виду! Я - бесноватый раб брата Нина, и это он заставил меня пить Куньлунское Желтое Вино, и я сделаю это без колебаний!".

Произошло некоторое сближение, и к концу дня его уже не было.

Нин Тао схватил Цинь Чжоу за руку, его тон нежный: "Не волнуйся".

Цинь Чжоу только тогда молчал.

Инь Мо Лан улыбнулся: "Понятно, притворись, что я не спрашивал".

Нин Тао сказал: "Мы с Цинь Чжоу - горькие судьбы, наши судьбы связаны друг с другом, так что не волнуйтесь ни о чём, просто скажите то, что скажет старейшина Инь".

Инь Мо Лан сказал: "Тогда я скажу это, Лингнань Бай Шенг, это матрицидная гадюка". Говорили, что он был тысячелетним древесным демоном, Сакура Серебряная Луна, который вывел и вывел змея демона, но вместо того, чтобы думать о благодати, он поглотил ауру и жизненную силу Сакуры Серебряной Луны, и он становился всё сильнее и сильнее, но Сакура Серебряная Луна засохла. Жаль, что серебряная лунная вишня, легенда гласит, что это редкий демон вишни, который цветет каждый март, ее лепестки - драгоценный материал для духа, многие земледельцы и демоны идут просить цветы, теперь они их больше не видят".

Разум Нин Тао не мог не вызвать у него аллергическую реакцию на остатки Предков Дана, гигантского дерева, маленькой белой змеи с поднятой головой, поклоняющейся поклонению. В то время он не был уверен, что маленькая змея была Белой Святой, и в этот момент, услышав рассказ Инь Мо Лана о Сакуре Серебряной Луны и Белой Святой, он был уверен, что маленькая белая змея, которую он видел, была Белой Святой.

Реакция Цинь Чжоу также была удивлена: "Я никогда раньше не слышал подобной истории, но я, Око Цинь, видел Белого Святого, обернутого вокруг этого серебряного дерева".

Инь Мо Лан сказал: "Вот и всё, раз уж ты это видел, легенда правдива".

Нин Тао любопытно сказал: "Старейшина Инь, ты хочешь сказать, что Белый Святой был зачат Сакурским Деревом Демоном, и что Сакура Серебряная Луна - мать Белого Святого, а не мать не должна быть змеей?

Инь Мо Лан сказал: "Брат Нин, похоже, ты всё ещё слишком мало знаешь о мире демонов". Рожденный демон, рожденный, чтобы родиться, то есть, без отца и матери. Сакура Серебряная Луна также является рожденным демоном, о котором говорят, что он является матерью Белого Святого, потому что он изменил среду, в которой он находился, и эта среда родила ядовитого змея, который является Белым Святым, и я думаю, что это также является результатом Ци, и небеса уничтожат его".

"Не пошевелится"? Позволяя Белому Святому поглотить его ауру и жизненную силу?" Нинг Тао спрашивал.

Инь Мо Лан нахмурился: "С тех пор, как ты еще учишься в колледже, ты когда-нибудь видел дерево, которое двигается?"

Нин Тао кляпнул на слова, и он подсознательно посмотрел на Цин Чжуй.

Цинь Чжуй был необъяснимо смущен и немного нервничал: "Смотри, что я делаю... Я вырос в болоте и забыл обо всём в нерабочее время".

Инь Мо Лань продолжил: "Возвращаясь к делу, дело в том, что Бай Шенг принимает меры, а Цин преследует твою сестру как оружие, семья Синь действительно опасна. Эта ядовитая змея никогда не оставит живой души, а семья Грехов имеет бич уничтожения".

Нин Тао сказал: "Что Чжу Хунцинь совсем не простая, она обычная женщина, но она знает, что Бай Цзин - демон и хочет навредить своему сыну, но она спокойна и спокоенна". Встретившись с ней раньше, она тоже не выглядела нервной, в состоянии флюса".

Инь Мо Лан на мгновение замолчала, прежде чем сказала: "Либо она хочет одним выстрелом убить двух зайцев и позволить вам с Бай Шенгом убить друг друга, либо за ней кто-то стоит, и она не боится".

"За ней кто-то есть?" Нинг Тао был несколько удивлен, о чём он на самом деле не задумывался.

Инь Мо Лан сказал: "Я просто догадываюсь, почему бы нам не пойти в тот особняк Син и не взглянуть? Я также хотел бы увидеть медальон духа красной нефритовой девушки в Зале предков семьи Синь".

"Хорошо, мы пойдем." Нинг Тао сказал.

После того, как трое из них ушли, только тогда Инь Мо Лан заметил автомобиль с аккумуляторными батареями "Небесный Дао" Нин Тао, и он дважды обошел автомобиль с аккумуляторными батареями "Небесный Дао", глядя и трогая его, и с удивлением сказал: "Брат Нин, как ты сделал этот автомобиль с аккумуляторными батареями?".

Нин Тао сказал: "Это всего лишь небольшая случайная рафинировка, не такая хорошая, как рафинировочный локомотив старейшины Инь".

Инь Мо Лан сказал: "Кроме того, мой локомотив перерабатывал в течение трех лет до и после, конечно, он не сравним с вашим вагоном на электрической батарее". Ты будешь вести за собой, я пойду сзади".

Нин Тао ступил на электромобиль Тянь Дао, Цинь Чжуй все еще сидел сзади, протянул руку и крепко обнял талию, не обращая внимания на то, что Инь Мо Лань наблюдал за ним.

Инь Мо Лан покачал головой, а также наступил на локомотив, ударил по костру и сказал: "Поехали".

Под звуки его голоса, Нинг Тао Tien Dao аккумуляторная машина вылетела и бросилась из Hakka Lane, красивое дрейфующее движение хвоста, которое исчезло в мгновение ока.

Однако Инь Мо Лан все еще замер там и не оглядывался ни на секунду.

Через полчаса локомотив с аккумуляторной батареей приехал на дорогу за домом Ронг Ва. Дорога - это проселочная полоса, по обеим сторонам - черная, с горами.

Нин Тао остановил электромобиль Tien Dao на обочине дороги и сказал: "Хорошо, Цинь Чжоу, оставайся здесь, следи за машиной и забери нас, если что-нибудь случится".

Цинь Чжуй заткнул ему рот: "Просто посмотри на машину". Потом она добавила: "Будь осторожна".

Нин Тао кивнул головой и прокрался с Инь Мо Ланом в особняк Ронг Хуа.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 185: Череп Саркофага**

Глава 185 Череп Саркофага Череп рода Синь был заперт, но такой замок был ничем для старого агента династии Мин, который использовал только два тонких провода и разблокировал его за три секунды.

Инь Мо Лан открыл дверь, а Нин Тао проследил за ним внутрь.

Зал предков был темным и темным без света, и было темно после того, как Инь Мо Лан закрыл дверь. Нин Тао вытащил свой мобильный телефон и разбудил экран, затем слабый свет, высвобождаемый экраном, пришел в святилище.

Знак без надписей отсутствует.

Нин Тао последовал и еще раз взглянул на другие карты духа с помощью мобильного телефона, и все равно не нашел бессловесную карту, в конце концов, его брови бороздили: "Я, очевидно, был здесь в прошлый раз, почему его больше нет?".

"Женщина знала, что ты вернешься". Инь Мо Лан вынес решение.

Нин Тао кончились идеи в его сердце, он должен быть в состоянии видеть формулу Предков Поиск Дана, только если он обещал условия Чжу Хунцинь? Если бы это был просто Бай Шенг, он бы без колебаний согласился, но с Бай Цзин, застрявшим посередине, у него бы разболелась голова.

"Подожди!" Инь Мо Лан сказал, и его чудо показалось немного странным.

Нин Тао двинулся в своем сердце и осторожно сказал: "Старейшина Инь, вы что-нибудь нашли?".

Инь Мо Лан сделал шаги, чтобы обойти святилище, пройдя от стены слева к стене справа, а затем под стеной справа к стене напротив святилища, прежде чем открыть рот и сказать: "Это святилище.......".

"Что-то не так с этой святыней?" Нинг Тао был немного встревожен.

Инь Мо Лан снова посмотрел на крышу и, казалось, что-то определил, прежде чем сказать: "Это кабинет принца Чу Сана"! Я был там несколько раз и произвел впечатление, вы видели этот луч?" Он поднял руку и указал на балку комнаты над головой: "Если я правильно помню, на ней определенно выгравированы два персонажа - солнце и луна, вместе они являются персонажами династии Мин, все они используются принцем Чжу Саном, чтобы мотивировать себя и не забыть предыдущий Мин".

Одним прыжком Нин Тао поднял свое тело на землю, и одним движением правой ноги в пустоту и одним движением левой ноги в пустоту он прыгнул на балку комнаты. Он схватил верхнюю часть балки одной рукой, закрепил ее, а затем ударом прикрепился к балке. Пыль сдулась, и слова "Солнце и Луна" действительно были выгравированы на старых лучах, с небольшим расстоянием между этими двумя словами, но вместе это было "Минг".

"Старейшина Инь, то, что вы сказали - правда, на самом деле есть два слова для солнца и луны." Нин Тао отпустил руки, и его тело упало естественным образом, прежде чем коснуться земли, он согнул ноги и неуклонно стоял на земле.

С лестницей под ногами он становился все более и более искусным в этом выращивании кунг-фу. Если над головой не было крыши, он мог сделать шаг в воздух и прыгнуть еще на два метра или около того.

Странный божественный свет показал в глазах Инь Мо Лана: "Старый брат Нин, это твое боевое искусство интересно, как оно называется?".

Нин Тао сказал: "У тебя под ногами лестницы, но старейшина Инь, сейчас не время говорить о кунг-фу, ты мне ещё не сказал, что ты нашёл?".

Инь Мо Лань сказал: "Это исследование было перемещено одно за другим и перестроено, если вы скажете, что Чжу Хунцинь действительно связан с девушкой Хунъюй, она, вероятно, скопирует орган и потайную комнату вместе и перестроит ее".

Нинг Тао был мгновенно взволнован: "Где секретная камера органа"?

Инь Мо Лан пошел под стену за святыней и пересчитал кирпичи от угла вверх до "8", затем слева опять до "8", желательно он протянул руку и толкнул ее об стеновой кирпич.

ЩЕЛКНИТЕ...............

Звук движения органов доносился с земли, и земля слегка дрожала, и на земле туннеля рядом с Инь Мо Ланом в повороте глаза появился вход в туннель.

Нин Тао последовал, больше не довольный слабым светом экрана мобильного телефона, он просто включил фонарик мобильного телефона и бросил световой луч в туннель.

Туннели простираются под углом в сорок пять градусов, в углу несколько метров. Видные проходы просверлены из серой глины, вершины проходов арочные, а каждый каменный кирпич полон признаков возрастной эрозии, возрастом не менее нескольких сотен лет.

"Пойдем со мной". Кот Инь Мо Лан вернулся в туннель.

Нин Тао последовал за ним в туннель, немного любопытно в сердце: "Старейшина Инь, я видел, как вы считали кирпичи, считая восемь по вертикали и восемь по горизонтали, есть ли в этом какой-то смысл?"

Инь Мо Лан обнял его кулак, его голос полон уважения: "Так зовут великого императора-анцестора".

Нин Тао проснулся от того, что императором династии Мин был Чжу Юаньчжан, чье прозвище было Чжу Чунба. Инь Мо Лан только что насчитал восемь по вертикали и восемь по горизонтали, разве это не "тяжелая восьмерка"?

Двое мужчин пересекли угол и прошли еще несколько десятков метров вбок, прежде чем дойти до конца тоннеля.

Каменные ворота перекрыли дорогу, а в дверной проем вставили пару маленьких каменных львов. Инь Мо Лан подошел прямо к каменному льву слева, протянул руку и схватил каменный шар в пасть каменного льва, затем скрутил его.

ЩЕЛЧОК................

С серией погремушек, каменная дверь открылась.

Нин Тао собирался зайти внутрь, когда Инь Мо Лан потянул его за руку: "Не двигайся!".

Ого!

Затем в темном туннеле был слышен звук вихря арбалета, попавшего в глиняный кирпич.

Нин Тао неожиданно выпустил холодный пот, несколько арбалетных векторов чуть не пролетели мимо его лицевой двери. Если бы не Инь Мо Лан, потянувший его и впустивший сбоку дверной коробки, где он стоял, его бы точно застрелили. В то время как он может блокировать тупые удары, он не может защитить от проникающих повреждений арбалета. Даже если бы у него была особая духовная сила для исцеления, его жизнь все равно была бы в опасности, если бы он достиг жизненно важной точки.

"Хорошо, следуйте за мной". Инь Мо Лан вышел и вошел в каменную комнату за каменной дверью.

Нин Тао также последовал в каменную комнату, и он держал свой мобильный телефон высоко, используя свет от фонарика мобильного телефона, чтобы наблюдать за каменной комнатой.

Камера, если быть точным, со сводчатым потолком и саркофагом посередине.

Перед саркофагом была установлена каменная платформа, а сверху - духовный медальон, на котором была написана гробница благодетеля Чжу Хунъюя.

Взглянув на духовную карту, глаза Нин Тао переместились в саркофаг, и его сердце было наполнено волнением, что оно было спрятано так тайно.

Инь Мо Лань выполнил три повиновения духовной скрижали Чу Хонъюй.

Нинг Тао также выполнил три повиновения, и покойный стал великим.

После поклонения Инь Мо Лан подошел к саркофагу и толкнул, но саркофаг не двигался.

Кланк!

Инь Мо Лан нарисовала вышитое весеннее лезвие и разрезала в щель, заполненную тройной глиной под крышкой саркофага, затем протянула лезвие вдоль щели и разрезала. Меч Сюй Чунь был оружием Боевого Демона, режущего железо, как грязь, и хотя тройная глина в промежутке саркофага была твердой, она была эквивалентна тофу под его мечом Сюй Чунь.

Бряк!

Крышку саркофага открыл Инь Мо Лан.

Нинг Тао не мог дождаться, чтобы подняться.

В саркофаге не было тела, был только фрагмент черепа, желтоватого цвета в белом, неправильной формы, чрезвычайно похожий на фрагмент черепа, который он видел в прошлый раз в пещере Инь Мо Лань.

У семьи Синь действительно спрятан фрагмент черепа Чжу Хунъюя!

Нин Тао добрался до фрагмента черепа, его рука дрожала от слишком большого волнения.

Но не дожидаясь, пока он схватит этот фрагмент черепа, Инь Мо Лан сделал первый шаг и схватил в руках фрагмент черепа внутри саркофага.

В передней части черепа не было ничего особенного, ничем не отличающегося от обычного фрагмента черепа, но после того, как Инь Мо Лан перевернул его, это было необыкновенно. На спине написано много голубого, все с именем и весом духовного материала.

Глаза Нин Тао упали на этот почерк голубого цвета, и он внимательно запоминал его содержание.

Через минуту Инь Мо Лан внезапно передал Нин Тао фрагмент черепа в руке: "Ты возьмешь его, по старому правилу, я найду тебе материал для духа, а ты усовершенствуешь для меня таблетку для поиска предков". Ancestral Искать Дэна вы уточнены в прошлый раз был очень эффективным, моя демоническая сила значительно возросла, эта вещь все еще ваша, чтобы сохранить, в будущем мы найдем все фрагменты черепа, вы и я сделаем копию рецепта Дэна и похоронить череп Красной Нефритовой Девушки".

Нин Тао не оттолкнулся, а открыл маленький сундук с лекарствами и вставил в него фрагменты черепа: "Хорошо, тогда я оставлю его себе на некоторое время и вернусь, чтобы похоронить его после того, как соберу все фрагменты в будущем".

Инь Мо Лан снова закрыл крышку гроба и трижды поклонился этому духовному знаку, бормоча: "Госпожа Красная Нефритовая, у меня нет иного выбора, кроме как обидеть вас. В будущем я похороню её тело и кости и узнаю настоящего виновника, чтобы отомстить за неё и отомстить духам небесным".

Нин Тао также трижды повиновался медали духу Чжу Хунъюя, но ничего не сказал.

Кто видел духа на небе и духа на земле?

Они вернулись тем же путем, покинув туннель и вернувшись в родовой зал семьи Синь. Инь Мо Лан снова нажал на "Тяжелую восьмерку" и вход в туннель был закрыт.

"Давайте убираться отсюда". Нинг Тао сказал.

Инь Мо Лан кивнул, и, выйдя из зала предков, снова закрыл дверь, запер и ее.

Они покинули дом Ронг Хуа и вернулись на место, где отпустили машину.

Цин приветствовал его: "Брат Нин, как дела?"

Нинг Тао с радостью сказал: "Все под контролем, пошли".

Инь Мо Лан сказал: "Я пойду и поищу Духовные Материалы, но я не уверен, что смогу найти их все, это все то же самое старое правило, сколько я могу найти, если ты не можешь найти их, ты придумаешь их".

Нинг Тао улыбнулся: "Хорошо, после того, как я соберу весь материал для духа, я начну рафинировать, первый для тебя".

Инь Мо Лан обнял Нин Тао и наступил на свой локомотив, хотя, казалось, что-то вспомнил и снова сказал: "Брат Нин, иди сюда, я тебе шепчу".

Нин Тао сказал: "Есть ли что-нибудь, что ты не можешь сказать при Цинь Чоу?"

Цинь Чжуй выглядел недовольным: "Точно, есть ли что-нибудь, что я не слышу?".

Инь Мо Лан колебался: "Хорошо, тогда я буду откровенен, брат Нин, ты должен проявлять сдержанность в теле госпожи Цин, максимум раз в месяц, даже ещё один - это вопрос травмы и уменьшения твоей жизни".

Нин Тао мгновенно смутился, он подумал, что Инь Мо Лан собирается что-то шептать, но не ожидал, что скажет что-нибудь подобное.

Лицо Цинь Чжоу немного покраснело, удивительно, что он не винил Инь Мо Лана в реторте.

"Вот так, нравится тебе это или нет, я пойду." Инь Муран устроил пожар, поехал на локомотиве и уехал.

Нин Тао также ступил на локомотив "Небесный Дао", и без его приветствия Цинь Чжуй также забрался на него и крепко обнял его за талию.

Это просто мотоцикл. Она должна быть в положении мотоцикла, вот и все?

"Брат Нинг, не слушай ее, я не причиняю тебе вреда, я служу тебе, столько раз, сколько ты хочешь, ты не пострадаешь." Как только он отправился в путь, Цинь Чжоу подошёл к уху Нин Тао и сказал это.

Тело Нинг Тао замерло, когда электромобиль "Небесный Дао" чуть не врезался в дерево.....

В то же время.

Посреди особняка Жун Хуа две женщины медленно подошли к двери родового зала семьи Синь.

Две женщины, одна Чжу Хунцинь, а другая - телохранитель ее бабушки, Семь тетей.

Седьмая тетя посмотрела в сторону задней стены: "Сестра, вы двое забирайте вещи".

На углу рта Чжу Хунциня появился намек на улыбку, она ничего не сказала.....

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 186: Собака в деревне, заселенной облаками**

Глава 186 "Собака росоманской деревни" Вернувшись в арендованный дом, Нин Тао вытащил из подземного склепа фрагмент черепа и переписал его содержимое, в том числе содержимое, которое он видел на фрагменте черепа в руке Инь Мо Лана.

Хотя содержимое двух черепов было синтезировано в новую формулу дана, они все еще были неполными. Но несмотря на это, сердце Нинг Тао все еще было наполнено ожиданиями и не могло дождаться, когда же появится новый остаток "Поиска предков" Дэна. Если его один был дан Бай Шэн, он больше не будет иметь Remnant Ancestral Поисковая таблетка в руке, и он будет нуждаться в новой Remnant Ancestral Поисковая таблетка, если он хочет ввести, что магические и таинственные аллергические реакции препарата снова.

"Брат Нинг, ты голоден или нет, я пойду приготовлю тебе что-нибудь поесть." Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао сказал: "Нет, я не голоден. Я должен вернуться в клинику, а затем поехать в Шэннонгцзя за лекарствами. Я попросил Джейн Ми подобрать лекарство, не знаю, есть ли у него урожай на стороне, я тоже хочу пойти посмотреть".

"Уже так поздно, мы можем пойти завтра?" Очевидно, что Цинь Чжоу не мог отпустить Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Мне нужен духовный материал для уточнения Поисковой таблетки предков, я останусь в Шэннонгцзя на день или два, будьте осторожны в эти два дня и выйдите и сделайте несколько добрых дел". Я дам тебе карточку, и секрет, и что бы ни стоило тебе денег, чтобы сделать добро, неважно, сколько".

Цинь Чжуй также хотел следовать за ним в Шэннунцзя, но как только она подумала об ужасном опыте входа в небесную клинику, у нее не хватило мужества, чтобы открыть этот рот.

"Ну, тогда я останусь дома, выйду и сделаю что-нибудь хорошее." Цинь Чжуй согласился.

Демон родился, чтобы вредить людям, но она, демон, все равно должна была делать добрые дела, что было другим видом пути of俢.

Нин Тао передал и открытку, и секрет Цин Чжуй, дал ей еще несколько советов, а затем покинул арендованный дом, чтобы отправиться в Небесную внешнюю клинику. Он взял инструменты для сбора лекарств, и немного денег, а затем открыл удобную дверь, ведущую в деревню Crouching Cloud и вошел внутрь.

Две секунды спустя, когда он снова смог что-то увидеть, Нинг Тао уже был под горным обрывом рядом с деревней Crouching Cloud. Он собирался открыть кровавый замок, оставленный в комнате Джейн, но беспокоился, что Джейн увидит его и напугает людей. Замок с кровью, который остался в простой комнате, это запасной замок, так что лучше не открывать его, если можно.

Деревня молчала, и больше ни у кого не было света.

Охотничья собака бросилась со двора фермерской семьи, но даже не лаяла, а одна энергично заставила Нинг Тао вилять хвостом.

Нин Тао почувствовал себя немного любопытным и тайно сказал в своем сердце: "Может ли это быть причиной того, что Чен Пиндао укусил меня, эта штука действительно собака? Если так, то разве он не.... демон?"

Однако он быстро отверг эту догадку и саркастично улыбнулся. Чен Пингдао оставил сообщение о том, что он был культиватором, прожившим более двух тысяч лет, и поскольку он был культиватором, то он не был демоном. Более важным доказательством является то, что Чен Пинг Дао также является естественным посредником между добром и злом, предыдущим владельцем клиники Тяньвай, который является посредником, а не средней собакой.

Нинг Тао протянул руку и погладил голову гончей, улыбаясь: "Ты так хорош, что в следующий раз, когда я принесу тебе собачий корм, ты никогда в жизни не должен его есть".

"Гав-гав". Гончая лаяла дважды на Нин Тао, его голос был очень мягким, как будто он понял его слова и вернул "спасибо".

Нинг Тао продолжил свой путь, гончая, преследующая его.

Нин Тао помахал рукой: "Возвращайся быстрее и следи за своим двором".

"Гав-гав". Гончая опять лаяла на Нинг Тао и действительно вернулась.

Нин Тао сделал два шага, чем больше он думал об этом, тем больше он ошибался, и оглянулся на спину гончей, его сердце удивилось и любопытно: "У меня кружится голова, может ли оно действительно понять то, что я говорю? Это не научно, это...."

Он необъяснимо вспомнил золотой, с большим желудком штатив Тенгу в Небесной внешней клинике, который до сих пор не смог разобраться в его назначении, и, возможно, ему действительно стоит найти собаку, чтобы попробовать этот штатив, чтобы посмотреть, является ли это алхимическим зельем или собачьей миской.

В простом доме нет яркого света.

Нин Тао разбудил свои глаза и нос до того состояния, в котором он смотрел и нюхал, а затем увидел упреждающее погодное поле, высвободившееся из промежутка между дверными прорезями, одно от тети Цзян, матери Джейн Ми, и одно от Джейн Ми. К его удивлению, он также уловил запах некоторых драгоценных трав, источник которых находился в комнате Джейн.

Нинг Тао подошел к двери конденсационной комнаты и протянул руку помощи и постучался.

Через несколько секунд из комнаты прозвучал резкий голос: "Кто это?".

Нинг Тао сказал: "Это я, Нинг Тао".

Когда он впервые услышал, что это Нинг Тао, он встал, и даже его туфли были слишком поздними, чтобы их носить.

Включив свет, Нин Тао с первого взгляда увидел, что под углом стены скопились лекарственные травы, все из которых были необходимы для рафинирования дана по первичному рецепту, а их количество было большим. Взглянув на Джейн Ми еще раз, он увидел довольно много царапин на лице и руках, по-видимому, от того, что она собирала лекарства и была травмирована шипами.

Нинг Тао с беспокойством сказал: "Рана все еще болит? Я позабочусь об этом для тебя, или останется шрам".

Джейн показала простую улыбку: "Брат Нинг, эта маленькая травма не помеха, маленький шрам - ничто, мужчина должен иметь маленький шрам на теле - хорошо, белый и чистый не станет женщиной"?

Нинг Тао был поражен его словами: "Ладно, неважно, я оставлю тебе бутылку бальзама для красоты, если тебе будет больно позже, просто вытри его, нечего оставлять шрамы на теле, но если ты сломаешь лицо, будет нехорошо найти кого-нибудь".

Мужчины немного поболтали, а Нин Тао достал из маленькой аптечки бутылочку бальзама красоты и подарил его Цзянь Ми.

Дверь в соседнюю комнату внезапно открылась, и тётя Цзян вышла из неё, всё ещё немного растерянная: "Джейн Ми, кто здесь?".

Джейн сказала: "Мама, это брат Нинг".

Нин Тао вежливо сказал: "Здравствуйте, тётя Цзян, простите."

"Упс, ты благодетель нашей семьи, что за добрые слова? Ты голоден? Пойду приготовлю тебе миску взъерошенных яиц". Тетя Цзян действительно собиралась на кухню, чтобы приготовить яйца лотоса для Нин Тао.

Нин Тао в панике позвонила ей: "Тетя Цзян не против меня, я поел, я не голоден".

Тетя Цзян, которая тоже была освежающей, улыбнулась и сказала: "Я не буду готовить для тебя, если ты не голоден, кстати, как ты сюда попал?".

Нин Тао сказал: "Меня послал друг, на этот раз я приехал специально перерабатывать некоторые лекарственные травы, плюс я тоже собираюсь их выбрать".

"А как же твой друг? Почему бы тебе не пригласить его присесть?" Тетя Цзян посмотрела в сторону въезда в деревню.

Нин Тао сказал: "Он ушёл, не волнуйся о нём, тётя Цзян, возвращайся домой и отдохни, я пойду в гору после пары слов с Джейн Ми".

"Ты идешь в горы ночью? Это опасно, пусть Джейн Ми пойдет с тобой, он знаком с этим местом." Тетя Кан сказала.

Нинг Тао немного колебался.

Вкратце он сказал: "Брат Нинг, позволь мне пойти с тобой". Доктор Ма и девочки снова здесь, они разбили лагерь в горах, и я отведу вас к ним".

"Хорошо, тогда ты пойдешь со мной в горы и отведешь меня к доктору Ма." Нинг Тао сказал.

Ма Тонг Тонг, этот тихий археолог позаимствовал книгу? Он вспомнил об этом, клиника переехала, а потом цепь событий, которые заставили его забыть "цивилизацию инь-муна", и теперь он вспомнил ее снова.

Была ли на самом деле исчезающая цивилизация Инь Юэ в этом огромном девственном лесу? Как и цивилизация Майя в Америке, его любопытство никогда не угасало. Более того, он подозревал, что облачная руда, которой обладал Инь Юе Человек, на самом деле была материалом для выращивания духа, и что цивилизация Инь Юе Человек, скорее всего, также была исчезающей цивилизацией выращивания. Просто, не видя настоящей облачной руды, эта спекуляция может быть лишь плодом воображения.

Джейн зашла в дом, надела одежду и обувь, взяла с собой веревку и корзину, но, не дожидаясь его слова, Нин Тао вытащил несколько палочек денег из маленькой аптечки и передал их тете Цзян.

Тетя Цзян удивилась: "Доктор Нинг, что вы делаете?"

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Тетя Цзян, это зарплата за сбор лекарств Цзян Ми, оставь его себе и дай ему невестку в будущем".

"Нет-нет-нет, это слишком, ты благодетель нашей семьи, мы даже не заплатили за твою доброту, как мы можем взять твои деньги? Возьми обратно, возьми обратно, быстро". Тетя Цзян хотела вернуть деньги Нин Тао.

Нин Тао сделал два шага назад: "Тетя Цзян, одно возвращается к одному, если ты не возьмешь эти деньги, я не вернусь в будущем".

"Эта......................... Тетя Цзян больше не знала, что делать.

Нин Тао сказал: "Тетя Цзян, я все еще хочу инвестировать здесь, пусть жители деревни помогут мне выбрать лекарства и посадить травы, вы даже не берете деньги, как я могу инвестировать? Быстро, не отталкивайся, просто возьми, видишь ли, Джейн Ми получила травму только для того, чтобы выбрать лекарство, это то, что он заслуживает".

Тетя Цзян вздохнула: "Тогда я возьму". Она снова посмотрела на Джейн Ми: "Ты, глупый ребенок, не знаешь, какое счастье тебе повезло, что ты сможешь культивировать в своей жизни, познакомиться с таким дворянином, как доктор Нинг, и больше слушать доктора Нинга в будущем, помнишь?".

Цзянь Ми смеялась с наивной улыбкой: "Я слушаю, я буду слушать все, что скажет брат Нин".

Прощаясь с тётей Цзян, Нин Тао пошёл за Джейн Ми по дороге.

Ночью прохладный лунный свет окутывал древний маленький храм. Дверь маленького храма была открыта, а каменная статуя клана Шенонг смутно стояла на святилище. Без аллергической реакции остатков Предка Ищущий Дан, Нин Тао не мог видеть женщину в красном цвете, но изображение ее стоящей в двери храма пришло ему в голову очень ясно.

Кто вы?

Нинг Тао молча спросил у него в голове.

В конце деревни Джейн Ми вел Нин Тао по горной тропе в девственный лес, не уезжая далеко, пока не было дороги, но были видны следы людей, гуляющих по лесу.

"Джейн Ми, иди и спроси у жителей своей деревни, есть ли кто-нибудь, кто хочет посадить травы, и если да, то я могу сначала дать им задаток, чтобы они могли пойти и посадить их, не волнуясь". Нинг Тао открыл тему.

"Хорошо, брат Нинг, ты такой хороший человек, горожане определенно готовы выращивать для тебя травы". Вкратце.

"В следующий раз я приду и принесу подарки для людей".

"Как мило с твоей стороны.........."

Они шли и разговаривали, когда шли.

Через час они пришли к входу в долину. Несколько импровизированных палаток можно было увидеть издалека, посреди лагеря был выкрашен костер. Кто-то сидел у костра, но на некотором расстоянии не было видно, кто это был.

"Там разбила лагерь команда археологов". Кратко указал на лагерь и сказал Нин Тао.

"Пойдем туда". Нинг Тао сказал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**глава 0187**

Глава 0187 "Облачный юрист-пустышка" В лагере Ма Тонг Тонг писал что-то в блокноте, настолько сосредоточившись, что вообще не заметил, чтобы кто-то приближался к лагерю археологов.

"Доктор Ма". Нин Тао вздохнул, когда пробирался к Ма Тонг Тонгу, который был у костра.

Ма Тонг был поражен и подсознательно схватил инженер лопатой, которая была помещена на ее стороне, ее глаза также двинулись в направлении, где звук исходил, но она видела только две смутные фигуры, идущие к ней, она не могла видеть лица людей, идущих вообще. Она сразу напряглась и размахивала лопатой инженера: "Ты, кто ты такой? Стоп!"

"Непристойно нервничаю, это я, Нинг Тао, ты помнишь меня?" Когда он говорил, Нинг Тао уже ушел в окутанное огнем место, пламя, сияющее рядом с его лицом, углы его рта, на которых была слабая улыбка.

Только тогда Ма Тонгтонг хорошо рассмотрела лицо Нинг Тао, она вдруг расслабилась и сделала длинный вздох: "Я до смерти испугалась... Доктор Нинг, как вы сюда попали?"

В это время Цзянь Ми также вошла в зону освещения и застенчиво сказала: "Здравствуйте, доктор Ма, это я привезла сюда брата Нинга, мы пришли забрать лекарства".

Ма Тонг Тонг почистила губы и улыбнулась: "Вот так, доктор Нинг, я вижу, что эта Шеннонгджа стала вашей областью медицины".

"Доктор Ма, почему только вы?" Нинг Тао спрашивал.

Мама сказала: "Они все спали в палатке, и была моя очередь стоять на страже в этот момент, и оказалось, что ты меня напугал". Она добавила: "Сядь и поговори, я собиралась тебе позвонить, но здесь нет сигнала".

Нин Тао сделал движение в своем сердце и подошел: "Ты взял эту книгу?"

Мама сказала: "Я одолжила ее, но это очень драгоценная древняя книга, я не могу принести ее тебе, чтобы ты увидела, но я сделала несколько фотографий, ты приходишь и видишь".

Нин Тао села рядом с Ма Тонгтонг и взяла телефон, который она передала ей, и пролистала свой фотоальбом.

Первая фотография - это полнометражная книга биографии Инь и Ян, а книга на фотографии - нитевидная книга желтоватого цвета с сильно изношенными краями. На обложке также написано имя автора, пустое облако jushi.

"Мастер Сюанъюнь?" Нинг Тао совсем не был впечатлен.

Мама сказала: "Наверное, это не записано в истории".

Нин Тао перевернул первую фотографию, а вторая - тело Биографии Луны Инь: мир чудес, неудивительно. Я слышал, что в Шэннунцзя были люди Инь Юэ, и что они добывали облака, плавили тайное золото и говорили на языке Божьем. Мне потребовалось больше года, чтобы добраться до места, где была построена Янь Ди. С туземцами, чтобы направлять меня, я пришел в Город Тенистой Луны после многих поворотов. Город был в руинах, опустошён, и люди Инь Юэ нигде не были замечены.........

"Какой восьмой год в Чжэнде?" В конце концов, Нин Тао не был исторически важным, поэтому такое знание истории, которое было подробно описано до номера и года императора, было бы для него немного трудновато.

Ma сказал, "Zhengde был годом Zhu Houzhao, десятого императора династии Ming, от 1506 до 1521, и неработающий Yun Jushi сказал, что он установил на 8 лет и принял один год для того чтобы найти город Yin Yue, который 1514".

Затем Нин Тао пролистал, и после этого автор описал город Инь Юэ, пустое облако jushi: туман был окутан туманом, и по всему городу не было видно дневного света. В центре города находился алтарь, под которым кости были белыми и мерзкими. Мое сердце трусливо, и я подозреваю ад. Среди изумления и смятения в тумане появилась женщина в красном, словно смотрящая вверх, ожидая дневного света. Я пошел за ними, но не смог их найти. Опять были гиганты с большими ногами, держащие камни, иногда ревущие, иногда прыгающие и резвищиеся.....

Увидев это место, сердцебиение Нинг Тао заметно усилилось.

Хотя он никогда не был в городе Инь Юэ, он видел Женщину в Красном и Йети-монстра собственными глазами. По словам одной только биографии, археологическая группа не могла сказать, настоящая ли "женщина в красном" 500-летней давности, но она несколько раз появлялась у него на глазах! Что касается "Йети-монстра", это ведь дикий человек из Шенонгдзя? Он даже пересекался с одичалыми из Шэннунцзя, и на него даже охотилась большая группа одичалых!

Со вспышкой ума, сердце Нин Тао, казалось, открыл окно: "Туман, окутанный туманом, без дневного света, может ли быть, что таинственный Лунный город Инь находится в этом абиссальном каньоне"?

"Доктор Нинг, о чем вы думали?" Ма Тонг Тонг заметила изменение в выражении Нин Тао.

Он чуть не захотел рассказать ей, что у него на уме, но опять отказался. Если бы он сказал ей, это было бы то же самое, что рассказать археологической группе, которая, возможно, не исследовала этот абиссальный каньон с первого света. Этот каньон охраняли одичалые Шэннунцзя, и у него, и у Цинь Чжоу не было другого выбора, кроме как бежать за свою жизнь, и эта археологическая команда не будет стерта с лица земли, если они уйдут!

Более того, это была только его догадка, и это касалось женщины в красном, так как он мог открыться об этом без расследования?

"А?" Ма Тонгтонг слегка игриво согнула голову.

Ning Tao уже принял решение, он сказал: "Глядя на эти фотографии, я вспоминаю текст, который я прочитал несколько часов спустя, биографию Tao Yuanming источника цветка персика, но эта еще более странная и загадочная, это из-за этой биографии Луны Инь, которую вы искали в течение трех лет здесь?".

Ма сказала: "Конечно, это нечто большее, просто эта биография описывает это в мельчайших подробностях. Раньше в гробнице Воюющих государств также были найдены свидетельства людей из племени Инь Юэ, но с очень небольшим содержанием".

"Так сказать, кажется, что на самом деле есть какие-то люди Инь Юэ и их город, просто..." Нин Тао застопорился, не говоря больше.

Ма Тонг горько улыбнулась: "Просто мы не можем его найти, да?" Клэри снова вздохнула: "Три года, и это неприятно, если ты три года пытаешься сделать что-то хорошее, и ничего из этого не выходит". По правде говоря, это наш последний шанс. Если на этот раз мы опять потерпим неудачу, то больше не будет финансирования сверху, и эта команда распадется".

"Как долго ты останешься на этот раз?"

"Один месяц, последний месяц. Капитан Цзи сказал: "Если мы все еще не сможем найти город Инь Юэ или ценную подсказку в этом месяце, эта команда расформируется и вернется в свои дома". Мама сказала.

Нин Тао мрачно сказал в своем сердце: "Остается еще месяц, и мне не нужно спешить, чтобы сказать ей правду, я вернусь, когда позабочусь о Чжу Хунцине, и лично посещу этот Абиссальный каньон, и если действительно есть какой-нибудь город Инь Юэ, то я решу, что делать".

Была еще одна причина, по которой он не мог говорить сейчас, и это были одичалые Шенонгдзя. Этот абиссальный каньон был, пожалуй, лучшим местом для выживания одичалых Шеннонцзя, и если бы он рассказал археологической группе, это было бы то же самое, что рассказать национальным силам, и в то время одичалые Шеннонцзя потеряли бы даже последнее место выживания. Дикарь Шеннонцзя был чудесным образом жив, и у него не было права быть таким.

"Доктор Нинг, вы тоже видели фотографии, что вы думаете?" Ма Тонгтонг смотрела на Нин Тао обоими глазами, полными предвкушения.

Нинг Тао сказал: "Я студент-медик и ничего не знаю об археологии. Я верю, что люди Тенистой Луны и Тенистый Лунный Город существуют, но неизвестно, что осталось после тысяч лет. Вот что я вам скажу, я занят после этого времени, я вернусь к вам, ребята, может быть, мы сможем исследовать вместе".

По углам рта Ма Тонг Тонга появились две маленькие ямочки: "Хорошо, с нетерпением жду твоего присоединения". После паузы она добавила: "Доктор Нинг, подождите здесь минутку, я схожу за командой Чжи и подниму их, они будут очень рады вас видеть".

Нин Тао занятно сказал: "Нет, дай им отдохнуть, или ты тоже можешь вернуться в свою палатку и отдохнуть, пока я буду стоять на страже за тебя".

Ма Тонг Тонг сказал: "Как такое может быть? Почему бы мне не сопровождать тебя, и мы поговорим".

"Хорошо, расскажите мне о людях Инь Юэ, и их облачной руде, какую информацию вы собрали об облачной руде людей Инь Юэ?"

"Я собрал несколько, но все они были расплывчатыми описаниями, хотя одно оставило на меня глубокое впечатление, оно гласило, что облачная руда была чистой, как нефрит, но мягкой, как зубная нить, и почти невесомой..."

Джейн заснула у костра.

Ма Тонгтонг не пошла звонить тому, кто взял на себя ответственность, и беседовала с Нин Тао. В дополнение к разговору с Нин Тао о цивилизации народа Инь Юэ и легендарных историях, она также спросила о Нин Тао. Нинг Тао избегает тяжелой работы и говорит о том, что он может, а что нет.

Неосознанно рассветив, в восточном небе появилась линия рыбьего брюха белого цвета, а затем золотой солнечный свет распространился по всему миру с линией горизонта в качестве отправной точки, где тьмы не существовало.

"Не могу поверить, что мы говорили всю ночь." Ма Тонг все еще была в хорошем настроении и совсем не выглядела уставшей.

Нин Тао протянул руку Ма Тонгтонг: "Спасибо, доктор Ма, вы сопровождали меня в ночь разговора".

Ма Тонгтонг щедро пожимает руку Нин Тао и улыбается: "Это я должен благодарить тебя, я не разговаривал так много лет. Кстати, я схожу за командой Ки, они уже должны проснуться".

Нинг Тао сказал: "Лучше не надо, я должен уехать на сбор лекарств".

Ма Тонг Тонг в разочаровании сказала: "Разве ты не останешься и не позавтракаешь с нами?". Иначе я пойду готовить завтрак".

"Нет, правда, я тороплюсь, вот и все, пока." Нинг Тао сказал и ушел.

Цзянь Ми также попрощалась с Ма Тонгтоном, а затем пошла по стопам Нин Тао.

Нин Тао и Цзянь Ми только что ушли на первых ногах, когда Цзи Вэньгуй и Ян Чэнь вышли из палатки.

"Пони, я только что слышал, как ты с кем-то разговаривал, с кем ты разговаривал?" Цзи Вэнгуй осмотрелся, но никого не видел.

Ян Чен зевнул: "Тонг Тонг, было решено, что ты будешь охранять первую половину ночи, а я буду охранять вторую половину, почему ты не позвонил мне?"

"Доктор Нинг был здесь", - сказала Ма Тонг Тонг.

Цзи Вэньгуй и Ян Чэнь на мгновение застыли, почти говоря в унисон: "Где доктор Нин?".

Ма Тонг Тонг потерял выражение лица: "Он ушел, сказав, что собирается выбрать лекарство".

Цзи Вэнгуй на мгновение замолчал, пока не всплыли слова: "Какой странный человек".

Странная улыбка появилась из угла рта Ма Тонг Тонга: "Да, очень странный человек".

В лесу, когда Нин Тао находится в состоянии аромата, сбор лекарств похож на переноску специального радара для сбора лекарств, в центре которого находится его тело, под его контролем находятся все травы в радиусе тысячи метров.

Нинг Тао собирал травы и одновременно учил их на короткое время опознавать.

На следующий день в полдень они вернулись в деревню Уюн, полностью загруженную.

Почти за два дня Нин Тао собрал не только лекарственные травы, необходимые для нового дана као, но и много драгоценных трав. Эти драгоценные травы не используются в настоящее время, но есть большая ценность в том, чтобы держать их в резерве.

Во второй половине дня Нин Тао покинул деревню Уюн с обработанными лекарственными травами, открыл кровеносный шлюз и вернулся в Небесную внешнюю клинику.

Каким будет эффект от нового ДНК-поисковика предков после добавления формулы?

Он сам не знал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 188 Неизлечимый пациент.**

Глава 188 Неизлечимый пациент Поездка в Шэннонцзя была бампером урожая, и Нин Тао привез много драгоценных трав.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Нинг Тао только что обработал две травы, когда его мобильник зазвонил с входящим звонком. Он вытащил телефон и взглянул на удостоверение личности звонящего, номер которого заставил его слегка нахмуриться.

Звонок был от Чжу Хунциня, и сегодня уже был последний день трехдневного срока, отведенного ей.

"Я Нинг Тао, вперед." Нинг Тао на самом деле знала, что она пыталась сказать.

Голос Чжу Хунциня вышел из телефона: "Доктор Нин, вы сказали дать вам три дня, сегодня последний день, скажите мне ваше решение, вы убьёте Цзин Бая за меня"?

Нин Тао минуту молчал, прежде чем сказал: "Тетя Чжу, Цзин Цзин - сестра Цинь Чжуя, а Цинь Чжуй - мой человек, я не могу этого сделать".

Чжу Хунцинь молчал.

Нин Тао последовал: "Тем не менее, я могу убедить Бай Цзин оставить вашего сына, и я сделаю все возможное, чтобы защитить вашего сына, и вас, и вашего мужа".

"Ну, это большое спасибо, но мне это не нужно". Так как ты не скажешь "да", то забудь об этом, я никогда не делаю то, что трудно для сильных, прощай". Чжу Хунцинь повесила трубку, тон ее последних слов заметно изменился.

Нин Тао убрал свой мобильник, его сердце горит чувством вины. Этот фрагмент черепа с формулой дана был тем, что Чжу Хунцинь использовала для спасения жизни своего сына и мужа, но он и Инь Мо Лань украли его, что заставило его почувствовать, что он украл медицинские деньги, которые какой-то тяжело больной человек использовал, чтобы спасти их жизни.

"Бай Цзин не может убить, но я не могу оставить это в покое". Нинг Тао так думал в своем сердце.

"Брат Нинг! Брат Нинг!" За дверью внезапно раздался голос Цинь Чжоу: "Ты там?"

Нин Тао больше не имел сердца иметь дело с травами для уточнения Дэн Поиск предков, поэтому он открыл дверь и вышел, и с первого взгляда, он увидел Цинь Чжуй стоял не менее чем в двадцати метрах от него. Небесно-голубые джинсовые шорты, свободная белая футболка, но величественный силуэт знаменитой горы, пара римских сандалий на ногах, каждый палец расписан голубым лаком для ногтей. Такого рода Цинь Чжоу не змеиный демон, это просто студентка колледжа, которая только что научилась одеваться.

Видя Нин Тао, Цинь Чжоу не мог дождаться, чтобы прийти, но, сделав шаг, он последовал за ним и отступил. Внешняя клиника Тяньтянина находилась прямо за Нин Тао, и с каждым шагом она становилась все ближе, шок и давление увеличивались.

Нинг Тао подошел и спросил: "Что-нибудь"?

Цинь Чжуй сказал: "Ты просил меня делать добро, я делал добро последние два дня и случайно встретил пациента, который нуждался в помощи, я не могу помочь ему, только ты можешь".

"Это пациент клиники?" Нинг Тао спрашивал.

Я не могу найти этого, но уверен, что он неплохой парень, - сказал Цинь Чжуй. Его дом недалеко отсюда, у вас есть время, я бы хотел отвезти вас к нему".

"Я возьму аптечку, а ты вытолкни машину и забери меня." Нинг Тао повернулся и пошел в клинику за маленькой аптечкой. Редко Цинь Чжуй делал доброе дело, так что он, конечно, не мог отговорить ее от позитивного настроя.

К тому времени, как Нин Тао вышел из клиники, Цинь Чжоу уже вытолкнул из арендованного дома электромобиль "Небесный Дао". Нин Тао переступил через машину, а в следующую секунду руки Цинь Чжоу уже были на его талии, запирая его на месте, как кольцевой замок, вырезанный из алебастра.

Электрическая машина Тендо запустилась, не очень быстро.

"Какую доброту вы проявили за последние два дня?" Нин Тао спросил с любопытством в сердце.

Цинь Чжоу сказал: "Я помог старой бабушке перейти улицу и дал деньги нищим, а над одним ребенком издевалась группа молодых людей, и я избил молодых людей".

Нинг Тао, ".........."

Что это за бардак?

Казалось, что без его руководства Цинь Чжуй не смог бы сделать никаких добрых дел, которые могли бы накапливать заслуги.

"Не давай деньги нищим в будущем". Нинг Тао сказал.

Цинь Чжуй сказал непонятно почему?

Нин Тао сказал: "Люди, которые действительно нуждаются в помощи, редко возвращаются к попрошайничеству, на улице попрошайки люди в основном профессиональные попрошайки, вы видите, что они одеты в лохмотья, могут ездить на роскошных автомобилях после работы там". Есть еще несколько хромых, которые быстро ходят после работы".

"Тогда разве меня бы не обманули?"

"Что скажешь?"

"Я собираюсь вернуть деньги, которые я им отдал, черт возьми!" Два глаза Цинь Чжуй стали зелеными.

Нинг Тао сказал: "Если ты отдашь его, где еще ты сможешь его вернуть? Только не давай потом, там тоже есть очень бедные люди, ты не можешь отличить их друг от друга. Если ты пойдёшь и ушибёшь хороших людей, не добавишь ли ты к своим грехам?"

"Фу, я настолько глупа, что даже не могу делать добро." Цинь Чжоу похоронил свое лицо в спине Нин Тао, взгляд с неохотой.

"Покажи мне дорогу, откуда я знаю, куда идти?"

"Там, слева........."

Через несколько минут на отдаленную улицу подъехал электромобиль Tien Dao, и Нин Тао вышел из машины, а затем во главе с Цин снова спустился в сарай, построенный на крыше третьего этажа.

Открыл дверь маленький мальчик с грязным лицом. Как будто он только что заплакал, и по углам его глаз все еще остались следы слез. В доме был беспорядок, мусор и беспорядок, а воздух был густым, с зловонием гнили и плесени. Мужчина лежал на рудиментарной досочной кровати с желтоватым лицом, рядом с кроватью стояла тележка для инвалидной коляски.

Мужчина, не открывая глаз, ушел спать, и ему казалось, что он не знает о пришедших в дом гостях.

Маленький мальчик робко посмотрел на Нин Тао и Цин Чжоу: "Здравствуйте, тетя и дядя".

Нин Тао с улыбкой спросил: "Маленький друг, как тебя зовут?"

Маленький мальчик немного нервничал: "Меня зовут Дон Сяочжун".

Этот ребенок слишком стар для школы, но для него нет школы", - сказал Цинь Чжуй. Его отец, по имени Донг Цян, работает на стройке, в прошлом месяце на стройке упал и повредил ногу, босс потерял сумму денег, лечения было достаточно, но его жена взяла его. У него не было денег, чтобы оплатить медицинские счета, и больница выписала его".

"Куда ушла его жена с деньгами на лекарство?" Нинг Тао спрашивал.

Цинь Чжоу сказал: "Сяо Чжун, скажи дяде Нину".

Дон Сяочжун сказал: "Дядя Нин, моя мама сбежала с дядей, оставив нас с папой". С этим он не мог удержаться от слез, которые скатились с его глаз.

Кто может относиться к горю и беспомощности этого ребенка?

Цин погнался и дотронулся до головы Дон Сяочжуня, успокаивая его: "Не волнуйся, дядя Нин исцелит твоего отца".

Затем Дон Сяочжун опустился на колени в Нин Тао: "Дядя Нин, пожалуйста, спаси моего отца".

Нин Тао протянул руку помощи и вытащил Дон Сяочжуня вверх, присел на колени и сказал ему: "Я здесь, чтобы лечить твоего отца, но ты должен помнить, что под коленями людей есть золото, ты должен научиться быть сильным и не преклонять колени перед людьми снова".

"Хмм! "Буги...." плакал Дон Сяочжун, кивая головой.

В это время Донг Цян, который лежал на кровати, открыл глаза: "Кто это? Чего ты опять плачешь, маленький кролик?"

Дон Сяочжун перестал плакать, он, кажется, боялся своего отца.

Нин Тао подошел: "Я врач, который узнал о вашем состоянии и специально пришел вас лечить".

Дон Цянь подпирался от своего грязного утешителя, Доктор? У меня нет для тебя денег".

Нинг Тао сказал: "Мне не нужны твои деньги".

"Нет денег? Тогда покажи мне." Дон Цян сказал.

Нин Тао открыл маленькую коробку с лекарствами, вытащил книгу учета и передал ее Донг Цяну: "Держите ее для меня, пока я беру серебряную иглу".

Дун Цян потянулся за бамбуковой тетрадью, Нин Тао вытащил две небесные иглы, а затем забрал тетрадь обратно, открыл ее, чтобы увидеть диагноз, поставленный выше.

То, что вышло из бамбукового эскиза бухгалтерской книги: Донг Цян, родился 23 марта 1985 года, гнилой человек. Азартные игры, как жизнь, получают три очка злых мыслей и грехов. Злоупотребление женами и детьми, шесть очков злых мыслей и грехов. Если вы не поддерживаете своих родителей, вы всегда будете говорить друг о друге зло, и вы получите десять баллов за злые мысли и грехи, и девятнадцать баллов за злые мысли и грехи в вашем теле. Завет может быть прописан для злых помыслов, и десять пальцев могут быть сломаны для искупления греха.

Нинг Тао на это нахмурился.

Этот Донг Цян - азартный игрок, жестоко обращается со своей женой и детьми, не поддерживает родителей и часто плохо отзывается друг о друге. Но является ли он злым человеком? Не совсем, он просто бесхарактерный, морально испорченный гнилой человек. Неудивительно, что Цинь Чжуй сказала, что он не злодей, злодей, от которого она чувствовала запах, был из тех, кто был бедным и чрезвычайно порочным человеком, гнилые люди не были равны злодеям, поэтому в ее глазах такие люди, как Дун Цян, ничем не отличались от простых людей.

Счетная книга бамбука Джейн дает такой диагноз делает Нин Тао очень трудно, от Донг Цяна такого гнилого человека тело, чтобы заработать более десяти очков злых мыслей и грехов к нему, естественно, не проблема, закон есть закон, человек должен искупить свои грехи должны искупить свои грехи, Донг Цянь также заслуживают того, чтобы сломать десять пальцев. Но если отрезать Дон Цяну десять пальцев, как он будет зарабатывать деньги на поддержку Дон Сяочжуня?

Клиника Тяньфа не стала бы заботиться о смерти Дон Сяочжуня, но Нин Тао не смог бы.

"Ты хорош или нет?" Дон Цян выглядел немного нетерпеливо: "Почему бы тебе не дать мне немного денег и не отпустить меня в больницу одного".

У Цинь Чжуй был припадок, когда Нин Тао помахал рукой и остановил ее, а затем сказал: "Я действительно не могу вылечить твою болезнь, давай сделаем это, Цинь Чжуй, ты даешь этому ребенку сумму денег и отправляешь его в больницу на лечение".

"Это........" Цинь Чжуй сразу замерла, так долго следовав за Нин Тао, что впервые услышала, как Нин Тао сказала что-то, что нельзя вылечить.

Нин Тао собрал свою бухгалтерскую книгу, бамбуковый блокнот и небесную иглу, поднял маленький сундук с лекарствами и направился к выходу.

"Где деньги? Ты сказал дать мне денег". Дон Цянь был взволнован.

Нин Тао посмотрел ему в ответ яростным взглядом в глаза: "Куда ты торопишься? Даже если ты даешь деньги, это для твоего ребенка, а не для тебя. Кроме того, у меня есть для тебя предупреждение. Не надо снова ругать Сяочжуня, ты такой гнилой человек, что у Сяочжуня такой послушный хороший мальчик, что это твое благословение в этой жизни, если ты снова будешь ругать его, я тебя не пощажу!".

Нин Тао вышел из сарая и сказал Цин Чжоу, который последовал за ним: "Дайте этому парню денег и пусть этот гнилой человек в доме пойдет в больницу на лечение".

"Почему это?" Цинь Чжуй до сих пор не смог разобраться.

Нин Тао сказал: "Идиот, это твое доброе дело, сделай это и помоги этому ребенку, и ты получишь заслуги".

"О!" Только тогда Цинь Чжуй поняла, она улыбнулась Нин Тао: "Я дура, поэтому ты должна заботиться обо мне до конца моей жизни".

Углы рта Нинг Тао также выявили намек на улыбку, казалось, что эта наложница Небесной Судьбы слишком сильно стряхнута с себя.

Два часа спустя Цинь Чжуй и Нин Тао вышли из больницы. Цинь Чжуй подарил Донг Сяочжун 100 000 юаней на ее имя, а некоторые из них остались после оплаты больничного счета Донг Цяна. Это был единственный способ, Нин Тао мог помочь ему только на некоторое время, но не на всю оставшуюся жизнь.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Звонок был не сотовый Нин Тао, а Цинь Чжоу, похоже, в погоне за эффектом пения мужа и жены, и она также настроила рингтон своего сотового телефона на то же самое, что и у Нин Тао.

"Это сестра, зачем она звонит?" Цинь Чжоу посмотрел на удостоверение личности звонящего и немного колебался, чтобы ответить на него.

Нинг Тао сказала: "Возьми, послушай, что она скажет".

Цинь Чжуй поцарапал кнопку ответа и в плохом настроении сказал: "Что это? Эм... что? Придешь завтра на вечеринку в честь помолвки с Синь Юем?"

Нинг Тао замер на месте.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0189: Небесная судьба наложницы**

0189 ГЛАВА 0189 Небесная Предназначенная наложница Вечером Цинчай изначально хотел поймать рыбу для Нин Тао, чтобы сделать рыбу, чтобы поесть, но Нин Тао все еще удерживал ее и отвез ее в супермаркет, чтобы купить немного еды, дома он также приготовил хорошую еду для Цинчай, чтобы поесть.

"Брат Нинг, моя стряпня плохая? Так ты не даешь мне готовить?" За столом Цинь Чжоу попросил Нин Тао палочками для еды.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Не может быть, ты приготовил довольно вкусную еду, я просто думаю, что тебе было тяжело, так что приготовь еду, чтобы вознаградить тебя".

"Правда?"

"Правда, когда я когда-нибудь лгал тебе?" Нинг Тао сказал, что это было на совесть.

Цинь Чжуй хихикал: "Тогда мне полегчало, я открыт для еды"?

"Ешьте, где все дерьмо". Нинг Тао зажала кусок мяса в свою миску.

Цинь Чжоу съел этот кусок мяса и воскликнул: "Он действительно вкусно пахнет".

Блюда Нин Тао были приготовлены с использованием специй, изысканных с Mei Xiang Ding, так что блюда, безусловно, были ароматными.

После еды Нин Тао сказал, что собирается вернуться в клинику, чтобы усовершенствовать свой эликсир, но Цин Ци прижал его к дивану и пошел заварить ему еще одну чашку чая. Всякий раз, когда приходило такое время, Нинг Тао необъяснимо немного нервничал.

Цинь Чжоу сел рядом с задницей Нин Тао и включил телевизор.

По телевизору транслировался мультфильм "Медведь на улице", а Лысый Стронг сражался с Большим Медведем и Вторым Медведем.

Нинг Тао сказал несколько затаив дыхание: "Ты все еще смотришь мультфильмы?"

"Почему сестра внезапно обручилась?" Цинь Чжуй сказал.

Осмелюсь сказать, что она не хотела смотреть мультфильм, она просто хотела поговорить с ним, и так случилось, что по телевизору показывали "Bear Out".

"Ты должен хорошо знать, для чего была помолвка твоей сестры с Синь Юй, не для того, чтобы она хотела выйти замуж за Синь Юя, а для того, чтобы Бай Шенг имел в виду." Нинг Тао сказал.

"Она пригласила нас в особняк Жун Хуа на ужин в честь помолвки с Синь Чжи Юй, но я не хочу идти, она определённо не будет счастлива в своём сердце, когда захочет обручиться с Синь Чжи Юй, хотя она явно его не любит". Казалось бы, разбитое сердце, эмоции Цинь Чжоу оказались низкими, когда она прислонила голову к плечу Нин Тао.

Нин Тао заверил: "У нас у всех бывают моменты, когда мы не можем помочь себе сами, некоторые вещи мы явно не хотим делать, но мы все равно их делаем".

Голос Цинь Чжоу был призрачным: "Я счастлив с тобой, я тоже хочу, чтобы моя сестра была счастлива, но завтра она обручается с кем-то, кого не любит..."

Нин Тао протянул руку к ее плечам: "Почему твоя сестра не покинула Белого Святого?".

"У сестры есть кубок змеиного духа под Белой Святой, и как только Белой Святой произнесет заклинание, сестра оживет от боли. Спустя несколько часов я увидел, как Белый Святой наказывает мою сестру, и с тех пор моя сестра не осмеливается снова повиноваться наставлениям Белого Святого. Я был маленьким демоном, которого давно бросил Белый Святой, и что Горшки Духовного Змея были особенно драгоценны, так что он не пощадил Горшки Духовного Змея для меня. Однако, когда я в последний раз выходил на первый этаж горы Инь, Бай Шенг также собирался дать мне Горшки с Духом-Змеем, и я заставил его умереть, плюс моя сестра сказала, чтобы сначала посмотреть на цену твоей невесты, поэтому он не воспользовался этим, чтобы дать мне Горшки с Духом-Змеем".

Сердце Нин Тао мгновенно поднялось в шквале гнева, "Как он посмел сделать ставку? Почему ты мне не сказал? Я убью эту дурацкую гадюку!"

"Брат Нин, не сердись, не то, чтобы я не хотел тебе говорить, кроме того, я знаю, что Бай Шенг очень могущественен, даже если бы я объединил усилия с сестрой, я не был его соперником, как я мог осмелиться сказать тебе тогда?" Одна из кошек Цинь Чжуй подошла к груди Нин Тао и мягко погладила его, успокоив его гнев.

Гнев в сердце Нин Тао было трудно рассеять, но даже сила Бай Шенга удивила его. Две сестры, Цин Чжуй и Бай Цзин, даже не могут победить Бай Шенга, когда они объединяют свои усилия, поэтому у него еще меньше шансов на победу. Если он сражался с Бай Шенгом, и Бай Шенг сражался с ним своими ударами и пинками, то он, вероятно, мог бы сражаться с Бай Шенгом за тысячу раундов и мягко ударить его до смерти. Но проблема в том, что у людей есть змеиные когти, не говоря уже о змеиных когтях Белого Святого, даже змеиные когти Зеленого Чейза могут проткнуть в них дырку!

"Брат Нинг, ты можешь спасти меня, ты можешь спасти мою сестру? Я тоже попрошу сестру быть твоей демонической рабыней, и мы вдвоем будем служить тебе вместе, хорошо?" Глаза Цинь Чжуй были наполнены мольбой о божественном свете.

Это слишком много для Цинь Чжоу, но с еще лучшим Цзин Баем, тебе нужно жить? Нин Тао в панике сказал: "Спасти сестру - это хорошо, но будь рабом демона и будь свободен, у меня есть ты, и этого достаточно".

Цин выпустил крик и весь человек упал в объятия Нин Тао.

"Что ты собираешься делать?" Нин Тао сразу напрягся, и огонь в его сердце рос еще больше, но не гнев, а тот невыразимый огонь.

"Брат Нинг, ты так хорош, что я самый счастливый демон в мире." Цин гнался за сладким счастьем в своем сердце, и его глаза были настолько мягкими, что были близко к протекающей воде.

Нин Тао понял, что что-то не так, и захотел встать, но как только он переехал, Цинь Чжоу надавил на него и не дал ему встать. В такой ситуации он не может просто пробить кулак или пнуть его, не так ли? Но если ее оставили в покое, то все, о чем она хотела думать кончиками пальцев.

Нин Тао поспешила отвлечь внимание: "Я придумала, как спасти твою сестру, завтра мы поедем в особняк Ронг Хуа, ты пойдешь и скажешь ей, чтобы она нашла комнату, я вынесу для нее чашку с золотой змеей, если я не смогу лечить ее вручную, тогда иди в клинику, неважно, будет ли это плохой долг".

Плохой долг - это такое обращение, как Лин Цинхуа, который не может собрать плату за консультацию. Он прописывает поступок плохой идеи, но не заставляет Бай Цзина исполнять условия поступка. Однажды бамбуковая книга даст ему черный аккаунт, но Бай Цзин - сестра Цинь Чжуя, так что это не имеет значения.

"Ну, я пойду поговорю с сестрой завтра." Глаза Цинь Чжоу становились мягче, а влага - тяжелее.

Нин Тао снова боролся, но так и не смог встать, он еще больше нервничал: "Цинь Чжоу, не будь таким, я возвращаюсь в клинику, чтобы усовершенствовать Дан............................................................................................................!".

Прежде чем закончить предложение, Цинь Чжоу заткнул ей рот.

В тот момент здравомыслие и борьба Нин Тао сломались, и желание, которое было подавлено, взорвалось, как горный поток. Через несколько секунд он был еще более энергичным и импульсивным, чем Цинь Чжоу.

Небесно-голубые джинсовые шорты упали на землю, и было неясно, Нин Тао или Цин гнались за собой. Но дело не в этом, дело в том, что нет никакого смысла, два человека на диване потеряли свою точку зрения, запутались, оба так нетерпеливы.....

Тук-тук-тук!

В дверь постучали вместе со знакомым Су Я, "Старый брат Нин, ты там?"

На диване двое мужчин, которые должны были произойти, застыли на месте.

"Старый брат Нинг, я знаю, что ты внутри, быстро открой дверь, мне нужно поговорить с тобой кое о чем важном." Инь Мо Лан постучал в дверь еще два раза, чувствуя беспокойство.

Секундой позже Нинг Тао встал с дивана и с тревогой сказал: "Быстро, быстро, приведи в порядок свое тело, я пойду открою дверь".

Цинь Чжоу уставился на дверь, огонь вырывается из обоих глаз. Но этот огонь не был тем, что зажгло Нинг Тао, это был гнев, который хотел резать людей.

"Да ладно, какой позор ему видеть." Нин Тао нетерпеливо подталкивал, и каждое пятно его лица не было красным.

Только тогда Цинь Чжоу встал с дивана, и те небесно-голубые горячие штаны вернулись к ее телу.

Нинг Тао на секунду привел в порядок тело, а потом пошел открывать дверь.

Инь Мо Лан вошёл с пластиковым тканым пакетом и положил его в гостиную: "Я нашёл пару столетних засохших женских костей, я знаю, что ты не пойдёшь копать могилу, так что я сделаю это заранее".

Нинг Тао сказал: "Все еще есть реальная нехватка этого материала, что еще?"

"Есть также несколько трав и материалов, все в пакете". После паузы Инь Мо Лан посмотрел прямо на Нин Тао: "Старый брат Нин, почему у тебя такое красное лицо?"

"Ничего, просто немного выпил". Нинг Тао сказал.

Инь Мо Лань снова взглянул на Цинь Чжуй и улыбнулся: "Какое вино пить, по-моему, красное, дочь вина, да? Старый брат Нинг, я все еще говорю, что раз в месяц, максимум, больше травм и меньше жизни".

Нин Тао был так смущен, что хотел всё отрицать, но они с Цинь Чжоу только что целовались, а агенты династии Мин это видели, он не мог открыть глаза и говорить ерунду, это было не весело.

Тем не менее, Цинь Чжуй совсем не стеснялась, она дала Инь Мо Лань взглянуть: "Просто разобраться в том, что случилось? Я наложница брата Нинга. Что плохого в том, что мы целуемся? А еще, что ты говоришь раз в месяц, что ты знаешь? Тысячу раз за это не будет проблемой!"

Чем больше говорится, тем больше путаницы.

Эти слова Нин Тао не может сказать как, но рот Чжун Цинчая не ошибается, когда они выходят.

Инь Мо Лан пожала плечами: "Я не хочу с тобой спорить, если ты говоришь, что солнце черное, то солнце черное, ясно? Брат Нинг, ты нашел там травы?"

Нинг Тао сказал: "Плюс то, что вы принесли, будет готово".

Инь Мо Лан с тревогой сказал: "Так чего же мы ждём? Поторопись и иди в алхимию, я буду охранять для тебя дверь, и никто тебя не побеспокоит".

"Хорошо, я пойду, оттачиваю танцы." Нин Тао, у которого не было повода выйти, схватил карман, который привез Инь Мо Лан, и направился к выходу.

Инь Мо Лан покачал головой, ненавидя ощущение, что железо не может быть сталью.

Цинь Чжуй не выглядел любопытным, как он сказал: "Что ты до сих пор здесь делаешь? Убирайся, тебе здесь не рады!"

"Я еще не остаюсь". Инь Мо Лан испортил чьё-то доброе дело и имел в сердце призрака, не поссорился с Цинь Чжоу и ушёл за ним.

Нинг Тао вернулся в клинику за пределами Небесного царства и настроил свою духовную энергию рядом с Триподом Добра и Зла, прежде чем успокоить пламя в своем теле. Однако, закончив духовную практику, его разум не мог не вспомнить сцену, которую он только что видел с Цинь Чжоу на диване, а потом у него пересохло во рту, и он загорелся. Если бы не случайное прибытие Инь Мо Ланя, они с Цинь Чжуем действительно были бы приготовлены в совершенстве.

Если бы его отношения с Цинь-Чжуй действительно стали бы мужем и наложницей, это не способствовало бы выращиванию.

Эта суета закончилась посреди ночи.

Базз!

Зеленый и туманный свет Дана был выпущен из Мэй Сян Дин с ревом, и черно-белый духовный огонь был отозван изнутри.

Нин Тао задавался вопросом в своем сердце: "Сияние Дана Предка, ищущего Дана, которое было изыскано в прошлый раз, было чистым и безупречным, как это Сияние Дана, как это?".

Сдерживая любопытство в сердце, он нагромоздил перед пастью штаба Мэй Сян, чтобы осмотреть его. В результате он был ошеломлен, и Дан в горшке с благовониями красоты был жалко зеленый, с туманно злобным и запутанным воздухом, который не был остатком Древнего поиска Дэна он хотел вообще.

Затем он нашел пару пинцетов, чтобы ущипнуть дан в кастрюле Мэйдзян и поместить его на бамбуковую тетрадь, чтобы узнать дан.

Результат Бамбуковой книги счетов: очень ядовитый яд, который пожирает плоть и кости и не может содержаться в железе.

Нинг Тао был полностью ошарашен, то, что он хотел уточнить, было Древним Поиском Дэна, и Дэн Клык был также Дэн Клык на двух фрагментах кости, так в чем именно была проблема?

Несколько минут спустя Нин Тао вышел из клиники "Небесный форпост", Инь Мо Лан, не мог дождаться, чтобы сообщить: "Брат Нин, Дэн Лиан готов?".

Нин Тао передал Инь Мо Лану бамбуковую тетрадь с учетной записной книжкой: "Моя бамбуковая тетрадь может распознавать все виды зелий, вы можете увидеть результат распознавания".

Инь Мо Лан посмотрела на него, ее лицо было зеленым: "Как такое возможно? Что происходит?"

Нин Тао сказал: "Завтра я иду с Цинь Чжоу в дом Ронг Хуа, чтобы присутствовать на приеме по случаю помолвки Бай Цзина, в чем причина, ответ придет завтра". Его глаза замерзли, а лицо тоже было мрачным и страшным: "Старейшина Инь, приготовься, завтра может быть немного тяжело, встретимся со мной и Цинь Чжуй за пределами Жунь Хуа Фу".

Голос Инь Мо Лана тоже был холодным: "Я вижу".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0190 Глава 0190: Глаза очарованных**

0190 Глава 0190 Испорченные цветы Очаровательные глаза VIP-персон в особняке Ронг Хуа были похожи на облака, почти все сановники делового сообщества в официальном городе приехали, также присутствовали некоторые звезды первого эшелона и знаменитости высшего общества, и даже некоторые влиятельные чиновники официального города также присутствовали на мероприятии в неприметном месте. В конце концов, семья Синь была огромным купцом в официальном городе, и с помолвкой Синь Чжи Юя, сцена должна была стать большой.

Синь Юй был одет в белый костюм, с прямой фигурой и неземным воздухом. Он стоял среди толпы гостей, смеялся и смеялся, когда держал себя в руках. Белый Цзин в белом свадебном платье и имеет отличный стиль. Ее сопровождал Синь Чжиюэ, и ее манера поведения была настолько щедра, что она и Синь Чжиюэ были как пара людей.

Ли Сяофэн также приехал, стоя в углу со своим двоюродным братом Сюэ Баоэром и несколькими богатыми сыновьями из официального города.

"Невеста такая красивая, я выгляжу намного красивее, чем любая из этих первоклассных актрис."

"Нет, это лицо и тело великолепны, и я не думаю, что вышел бы на улицу, если бы у меня была такая девушка."

"Что Бай Цзин слишком удачлив, чтобы жениться на семье Синь, это как войти в высшее общество без борьбы."

Несколько богатых сыновей семьи говорили об этом.

Синь Юй посмотрела на богатого члена семьи, который сказал, что Бай Цзин повезло, ее тон был пренебрежительным: "Ты ничего не знаешь и осмеливаешься говорить глупости, что Бай Цзин является генеральным директором компании "Новые мировые технологии", что эта компания также является собственностью ее семьи, что она вышла замуж за Синь Юя не потому, что была богатой. Это семья Грехов, что говорить, а что не говорить, надо взвесить".

Несколько богатых семей собрались сами.

Сюэ Бао вздохнул: "Кузина, я не могу понять, почему, поскольку они сестры, почему этот Бай Цзин такой умный и что Цинь Чжуй так глупо выбрать врача клиники вместо тебя, она предпочла бы быть бедной на всю жизнь?".

Как только он услышал имя "Цинь Чжуй", сердце Ли Сяофэна разбилось смутно, с ощущением потери любви.

"Тогда смотри, эта женщина такая красивая, кто это?" Внезапно кто-то что-то сказал.

Ли Сяофэн и Сюэ Баоэр подвинули глаза и с первого взгляда увидели два знакомых лица.

Говоря Грин Чейз, Грин Чейз прибыл, взял Нинга Тао за руку и ступил на красную дорожку вот сюда.

Цинчай имеет длинное зеленое платье, лицо в стиле Линь Дию, девятиголовое тело, пухлое спереди и длинное сзади, талия стройная и длинные ноги. Фраза "ангельское лицо, дьявольское тело" - это просто сделанная на заказ позолоченная визитная карточка, сверкающая и обладающая собственными привлекательными атрибутами.

Нин Тао также переоделся в черный костюм с белой рубашкой и синим галстуком, серьезный, но не солнечный. Он уже был очень красив, и этот костюм добавил еще одно очко, которое имело привкус воровать гром Синь Юя. Он и Цинь Чжоу вместе дают представление о мужчине и женщине, которые созданы друг для друга. Просто человек в этом наряде все еще держит сложенный вентилятор, что дает людям инцестное ощущение.

"Почему этот дурак все еще держит веера, он искренен, чтобы быть смешным?" Сюэ Баоэр чихнула, для Нин Тао у нее было условное рефлексивное высокомерие и отвращение. Такой мужчина, как Нин Тао, не должен быть рядом с такой женщиной, как она, чтобы быть настолько заискивающим, и не останавливаться, пока он не получит свои руки на нее? Но он даже не посмотрел на нее должным образом!

Ли Сяофэн ничего не сказал, его лицо мрачно и страшно.

Это мир, где трудно кого-то любить, легко кого-то ненавидеть, иногда даже не имея на то причины.

Нин Тао и Цин погнались за Синь Чжиюэ и Бай Цзин, его глаза подметали гостей, искали фигуру Бай Шэна, но он его не видел. Его разум был немного озадачен, сегодня день помолвки мисс Бай, разве мисс Бай не придет?

Синь Чжиюэ увидел Нин Тао, и улыбка на его лице исчезла. Он вообще не приглашал Нинг Тао, но Нинг Тао ступил на красную дорожку своего дома.

Белый Цзин подошел к уху Синь Чжиюэ и прошептал: "Чжиюэ, что это за взгляд? Это моя сестра и шурин. В будущем нам придется проводить время вместе".

На лице Синь Юя снова появилась улыбка: "Цзин, я из тех, кто не знает, как себя вести? Не волнуйся, твоя сестра - моя сестра, и я буду относиться к доктору Нину, как к своему шурину".

Бай Цзин улыбнулся: "Все в порядке, пойдем со мной и поздороваемся".

"Ну, я собирался поднять эту тему." Синь Чжиюэ сказал, затем забрал Бай Цзин и прогнал ее к Нин Тао и Цин.

Две пары встретились в конце красной дорожки.

"Сестра". Бай Цзин сначала поздоровался.

Цинь Чжоу отпустил руку Нин Тао и налетел на руки Бай Цзина: "Сестра, твоя жизнь так трудна".

Печаль в глазах Бай Цзина тихо мерцала, и она знала, почему Цинь Чжуй сказал такие вещи.

Это было другое чувство, когда Синь Чжи Юй услышал те же самые слова. Он помолвлен с Цзин и все говорят, что это золотая спичка, первое, что Цин Чжуй говорит: "Сестра, ты горькая девочка", почему Цзин горькая девочка, когда ты выходишь за него замуж?

"Доктор Нинг, вы очень грациозный человек, я вижу, вы единственный, кто привёл поклонника среди гостей в этом полном саду." Синь Чжи Юй посмотрел на Нин Тао с презрением в глазах. Изначально он не хотел сарказма Нин Тао, но Цинчай позволил ему этот шурин недоволен, ему также не нужно быть вежливым с Нин Тао этот шурин.

Нин Тао слабо улыбнулся: "Разве не жарко, а костюм толстый, я возьму вентилятор и разогрею ветер, чтобы остыть".

Синь Чжиюэ слегка нахмурился, как раздражающие, явно саркастичные слова, как он мог их не услышать?

Нинг Тао Вау открыл небьющийся вентилятор и неторопливо раздувал ветер.

Это казалось сигналом, и Цинь Чжуй последовал за ним и взял Бай Цзина за руку: "Сестра, пойдем со мной, мне нужно кое-что сказать тебе".

"Что ты мне скажешь?" Уайт спросил.

"Ты просто пойдёшь со мной". Цинь Чжоу все равно, согласна она или нет, она берет Цзин Чжоу за руку и идет к пустому углу.

"Белая Цзин?" Синь Юй был еще больше расстроен.

Уайт сказал: "Я скажу пару слов сестре, а ты поприветствуй брата Нинга".

Синь Юй хотел перестать говорить, с лицом недовольства. Он был в хорошем настроении, но как только Нин Тао и Цин погнались за ним, его настроение испортилось.

Нин Тао слегка кашлянул и не сдвинулся с места, чтобы сказать: "Сквайр Синь, Бай Шенг здесь?"

"Мои родители говорят со Старшим Братом о свадьбе, зачем ты об этом спрашиваешь?" Синь Юй спросил риторически.

Нинг Тао улыбнулась: "Я просто случайно спросила". Потом он добавил: "Как тетя Чжу и дядя Синь познакомились?".

"Ты болен?" Когда Бай Цзин и Цин Чжуй не здесь, Синь Чжи Юй не должен играть мило с Нин Тао.

Нин Тао без обиняков сказал: "Мне просто немного любопытно узнать историю любви между тетушкой Чжу и дядей Синь, почему ты так взволнован? Есть вещи, которые ты говоришь мне, которые плохи только для тебя и не плохи вовсе".

Синь Чжиюэ холодно ворчал: "Я вижу, что ты не только болен, но и психопат". Буду с тобой откровенен, ты мне совсем не нравишься, и тебе здесь не рады. Если у вас все еще есть хоть какое-то самосознание, я советую вам уйти до того, как вы откроете свое место, чтобы избежать смущения".

Эти слова было трудно услышать, но Нин Тао совсем не сердился, и все равно был ласковый тон: "Ты мне тоже не нравишься, так как ты говоришь такие вещи, то я сделаю заявление, если ты хочешь, чтобы я пришел сюда снова в будущем, тебе придется встать на колени и умолять меня, прежде чем я подумаю о том, приходить или нет".

Синь Юй замер на мгновение и рассмеялся в ответ в гневе: "Ты действительно болен, забудь об этом, разговоры с такими людьми, как ты, понизит мой класс, извини".

Только что приехало несколько женщин, идущих в эту сторону с красной дорожки. Женщины были красивее друг друга и стали центром внимания, как только они появились.

Синь Чжиюэ последовала за ними и поприветствовала их, ее лицо было наполнено улыбками: "Госпожа Ушуан, ваше присутствие поистине великодушно, добро пожаловать".

Это Чжао Ушуан.

Нинг Тао был так удивлен, что хлопнул небьющимся вентилятором и прикрыл лицо стуком.

Ли Сяофэн, Сюэ Баоэр и другие также прошли мимо.

Возвращение Чжао Ушуана еще горячее, чем раньше, и он горячая звезда. Она пришла в дом Жун Хуа, чтобы присутствовать на ужине в честь помолвки Синь Чжи Юя и Бай Цзина, который действительно добавил гламура к этому ужину в честь помолвки. Было много богатых людей, но у Чжао Ушуань был только один, и не все богачи могли попросить ее выйти и показать лицо.

"Не говорите ничего вежливого, мы все друзья, вы сегодня помолвлены, как я могу не прийти? Кстати, почему ты не видел невесту?" Чжао Ушуан оглянулась позади Синь Юя, она должна была искать невесту Цзы, но ее зрение резко остановилось на мужчине.

Ли Сяофэн быстро шел, ''Ушуан, прошло много времени, ты становишься все красивее и красивее''. Думаю, мне все равно придется вложить деньги в пьесу и быть твоим ведущим человеком".

"Да, пожалуйста". Чжао Ушуан сказал, но его глаза все еще были на человеке, который держал вентилятор, чтобы прикрыть Лиан и спокойно двигался в другом месте.

Ли Сяофэн подошел к Чжао Ушуану и нескольким звездам женского пола с сардонической улыбкой на лице и протянул руку: "Госпожа Ушуань, тогда нам надо будет хорошо поговорить".

Мир все еще полон красивых женщин, как такой мужчина, как он, может отказаться от всего леса ради одного дерева?

Но как раз тогда Чжао Ушуан внезапно прошел мимо Ли Сяофэна, очень встревоженный, кричал, когда шел: "Брат Нин, не думай, что я не смогу тебя узнать, если ты прикроешь свое лицо! Остановись на месте, что ты имеешь в виду?"

Ноги Нин Тао мгновенно замерзли, и он не мог ходить.

За это время Чжао Ушуан звонил ему как минимум десять раз, не считая того, что он не был в зоне обслуживания, но ни на один из них не ответил. По этой причине он подсознательно пытался ускользнуть, закрыв лицо веером, как только увидел Чжао Ушуана.

Нин Тао был жестко стоплен, в то время как Ли Сяофэн - жестколицый.

Несколько женщин-звезд, которые последовали за Чжао Ушуань, внезапно пошли по направлению к Нин Тао, как будто они тоже были больны.

"Это тот человек, о котором говорил доктор Нинг, о котором говорил Ушуанг?"

"Это он сделал этот волшебный бальзам для красоты?"

"Я должен купить десять бутылок!"

"Хочешь купить десять бутылок? Ты тоже жадный, ты весь в отключке, что мы будем покупать?"

Несколько женских звезд дернулись, и если бы не "Доктор Нин" из Чжао Ушуань, они бы не смогли игнорировать братьев-мужчин, как Синь Чжиюй и Ли Сяофэн. Но у этого "Доктора Нинга" есть свой долгожданный бальзам для красоты, перед красотой больших мальчиков приходится стоять в стороне.

Чжао Ушуан быстро подошел к Нин Тао и, как только смог, схватил его за руку.

Нин Тао опустил руку и показал неловкую улыбку: "Ушуанг, какое совпадение".

"Скажи мне, почему бы тебе не ответить на мой звонок?" Чжао Ушуан был в ярости: "Ты знаешь, сколько звонков я сделал? Тринадцать!"

Нинг Тао выглядел удивлённым: "Ты звонил мне, почему я не знал? Должно быть, сломанный телефон, похоже, мне придется купить новый".

Маленький ротик Чжао Ушуана изогнулся: "Притворись, я просто посмотрю, как ты притворяешься тихо".

Несколько женских звезд собрались, поворачивая глаза и окружая Нинг Тао.

"Вы доктор Нинг? Меня зовут Янаги, заведи друга".

"Доктор Нин, меня зовут Ли Чунь, мы все хорошие сестры Ушуань, как насчет того, чтобы продать нам бальзам для красоты?"

Соловей, ласточка и грязные цветы очаровывают глаза.

Рядом с ним Ли Сяофэн и группа богатых членов семьи действительно ставили под сомнение жизнь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 191: Изогнутый дар**

Глава 191 Изогнутое зеркало Как врач клиники стал продавцом? Чжао Ушуан, как красивая большая звезда, удивляюсь, как многие мужчины думают о ней, как о богине в своих сердцах, не говоря уже о том, чтобы получить от нее телефонный звонок, или даже получить ее фотографию с автографом, будет радостно потерять сон. Но в этой клинике доктор Чжао Ушуан звонил ему тринадцать раз, и он не ответил ни на один из них!

В то время как некоторые люди чувствовали себя как однодневная собака, Ли Сяофэн чувствовал обратное.

"Несколько дам извиняются, я не принесла сегодня бальзам для красоты. Или мы добавим WeChat, ты скажешь мне адрес и номер телефона, и я отправлю его тебе, когда вернусь". Нин Тао достал свой мобильный телефон и открыл QR-код личности WeChat.

Несколько звезд-женщин вытащили свои мобильные телефоны, чтобы определить личность QR-кода Ning Tao, а некоторые люди мгновенно отредактировали адрес и номер телефона, чтобы отправить его в Ning Tao.

Нинтао Йижао прошел, спасся. Клиника Sky Out Clinic не зарабатывает деньги, и он щедро тратит их на некоторых пациентов благотворительной клиники, которые являются его клиентами, и уж точно не отказывает им в этом.

Закончив несколько женских звезд, Нин Тао убрал телефон и сказал Чжао Ушуану: "Ушуан, зачем ты здесь?".

Чжао Ушуан сказал: "Я приехал с экипажем, я останусь здесь ненадолго, мы с Синь Чжию друзья, он прислал приглашение, и я приехал".

"Так и есть". У Нин Тао было ощущение, что мир слишком мал.

"Что привело тебя в официальный город? Я также планировал поехать в Горный город искать тебя после того, как эта драма была убита, но я не ожидал столкнуться с тобой на банкете по случаю помолвки Синь Чжи Юя". Чжао Ушуан посмотрел прямо в глаза Нин Тао, и эти глаза, казалось, имели прозрение в сердце Нин Тао.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Я бродячий доктор дзянху, конечно, я должен ходить по дзянху".

Больше всего в сердце Чжао Ушуан хотела знать, почему Нин Тао не отвечала на телефонные звонки, но слова несколько раз приходили ей в губы, а потом проглощали. В ее сердце, Нин Тао был человеком, как очарование, и последнее, чего ему не хватало в его теле было чувство тайны. Естественно, есть причины, по которым он этого не говорит, и почему нужно что-то прояснить?

К этому времени Цинь Чжуй и Бай Цзин уже закончили тесную беседу и шли этим путем.

Белый Цзин возвращается на сторону Син, а погоня Цин возвращается на сторону Нин Тао.

Цинь Чжоу также не обращал внимания на то, сколько людей вокруг него смотрят, он сразу же подошел к уху Нин Тао и понизил голос: "Я уже говорил сестре, она сказала, что позже посоветуется с тобой, не сможешь ли ты отменить Принуждение Золотой Змеи на неё. Я не думаю, что она мне сильно доверяет, но я думаю, что она будет доверять тебе, и ты должен убедить ее".

Нинг Тао кивнул.

Чжао Ушуан посмотрел на Цинь Чжуй, и ее рот, который был почти близко к Нин Тао и был переполнен людьми, на мгновение она, казалось, поняла что-то, сердце, которое было необъяснимо грустно и смутно больно. Она удивлялась, почему Нинг Тао не отвечала на звонки, разве эта женщина не была перед ней?

"Потом ты пойдешь в туалет, она придет позже и найдет тебя." Цинь Чжуй сказал.

Нин Тао кивнул головой и сказал: "Ушуанг, я схожу в туалет ненадолго, а вы поговорите".

Выражение Чжао Ушуана было немного трансиковым, и он просто кивнул.

Цинь Чжоу пришел на сторону Чжао Ушуана: "Чжао Ушуан, сделай шаг и поговори".

На этот раз Чжао Ушуан вернулась к своим чувствам, она горько улыбнулась: "Что ты хочешь мне сказать, о чем мы должны поговорить?".

Подошла Ли Сяофэн и громко сказала: "Госпожа Ушуан, позвольте вас представить, это госпожа Цинь Чжуй, она невеста Нин Тао".

Слова были похожи на шип, проткнутый в сердце Чжао Ушуана, не видя крови, но это было так больно.

Цинь Чжоу дал Ли Сяофэн взглянуть: "Как я могу встретиться с тобой где угодно?"

Ли Сяофэн засмеялся: "Я внезапно пожалел, что поехал в Кембридж учиться за границу, я должен учиться медицине, в таком случае я, наверное, смогу стать таким же популярным человеком, как доктор Нин".

"Ты? О, ты учишься сто лет, чтобы стать моим братом Нингом." Цинь Чжуй сказал.

Ли Сяофэн бездумно улыбнулся, его цель была достигнута.

Чжао Ушуан сдержал печаль и потерю в сердце: "Госпожа Цин, вижу, нам не о чем говорить, брат Нин - очень хороший человек, желаю вам всего наилучшего, пожалуйста, дорожите им".

Но Цинь Чжуй сказал: "Ты отказываешь мне, даже не спросив, что я хочу тебе сказать, и это ты жалеешь об этом, поэтому я возьму тебя за воздержание, а я пойду поговорю с Цзян Хао и позволю ей выйти замуж за моего брата Нина".

"Подождите......." Чжао Ушуан замер на мгновение, "Госпожа Цин, что вы имеете в виду?"

Ли Сяофэн также посмотрел на Цинь Чжуй с адской точки зрения.

Цинь Чжуй сказал: "Разве ты не понимаешь, что я говорю? Мои отношения с братом Нином не такие, как ты думаешь, я его... ну, я не его невеста, и он не слишком стар, я хочу предложить ему брак, если ты не согласишься, я поеду в Цзян Хао".

Кто сказал, что у Грин Чейсинга нет сердца? Она играла с этой рутиной нескольких птиц камнем. Она - наложница Нинг Тао, и до тех пор, пока Нинг Тао не возьмет жену, она не может быть настоящей наложницей Нинг Тао. Когда она упоминает Цзян Хао на лице Чжао Ушуаня, это равносильно напоминанию Чжао Ушуаня о том, что то, что ты не обещаешь, обещано!

"Цзян Хао....... "Чжао Ушуан не была уверена, когда услышала, как Нин Тао упомянул об этом, немного смутное впечатление: "Какие у нее отношения с Большим Братом Нин?"

Цинь Чжуй сказал: "Как и вы, вы оба хорошие друзья брата Нинга. Тем не менее, я не уверен, предпочитает ли брат Нин хорошо разоблаченную женскую звезду, как ты, или очень сдержанный, но сильный, доблестный тип женщин, как Цзян Хао. Дай мне ответ, если хочешь."

Чжао Ушуан улыбнулся: "Наверное, моя готовность - это не то, что вы сказали, можно пересчитать по пальцам, но приятно познакомиться". Она протянула руку Цинь Чжоу, "Заведи друга".

Цинь Чжуй был немного подавлен, но все же пожал руку Чжао Ушуану.

Чжао Ушуань был все еще грустным и потерянным чувством, и был явно счастлив в этот момент. Цинь Чжуй не является невестой Нин Тао, и даже взял на себя инициативу, чтобы сделать предложение для нее, хотя это не Нин Тао сам сделал ей предложение, но ощущение было действительно кислым!

Ли Сяофэн продержался полдня и не мог удержаться: "Госпожа Циньчай, вы сказали, что вы не невеста Нин Тао, это правда?"

"Конечно, это правда". Цинь Чжуй сказала, тихо добавив в сердце: "Мы неженатые наложницы"!

Ли Сяофэн вдруг сказал скучно: "Я больше не понимаю, раз ты не невеста Нин Тао, зачем ты ухаживала за госпожой Ушуан?".

Цинь Чжоу посмотрел на Ли Сяофэна с серьезным выражением лица: "Не твое дело". (Полная версия "Небесной Конкубины" будет обновлена завтра в публичном выпуске "Li Xiaoyu", так что, пожалуйста, поймите.

Ли Сяофэн, "........".

Рядом с общественным умывальником в ванной комнате, Нинг Тао притворялся, что поглощает, глядя на свое отражение за ним в зеркало.

Эта рука, он мылся несколько минут.

В зеркале появилась белая фигура, лицо с захватывающей дух красотой.

Хотя Белые и Цинь-Чжуй - змеиные демонические сестры, они разные женщины.

Нинг Тао продолжал мыть руки.

Белый Цзин также подошел к раковине и достиг ее белой и нежной кошки под индукционным краном, чтобы вымыть руки.

Нин Тао открыл дверь и сказал: "Я думаю, Цинь Чжуй уже сказал все, что я хочу сказать тебе, что ты думаешь?".

Бай Цзин положила дезинфицирующее средство для рук на сумку и продолжила мыть руки, ее голос был маленьким: "Как много ты знаешь о Компас Золотой Змеи?".

Нин Тао сказал: "Немного, это все, что Цинь Чжоу сказал мне".

Цзин Цзин ворчал: "Цинь Чжуй тоже ничего не знает о золотых змеиных побуждениях, откуда ты это услышал от нее и осмелился обезоружить золотые змеиные побуждения на меня? Знаешь ли ты, что один шаг с твоей стороны и Белый Святой будет знать, что если ты не добьешься успеха, я буду убит тобой"!

Нин Тао сказал: "Свобода приходит ценой, если ты хочешь, просто кивни головой и найди комнату, и я смогу дать тебе золотую змею внушение поднять ее". Если ты не хочешь рисковать, просто притворись, что я ничего не говорил".

Белая Цзин молчала, ее сердце явно боролось.

Нин Тао продолжил: "Вы должны знать очень хорошо, что Синь Чжи Юй не будет вашим первым мужем, Бай Шэн идет по пути of俢 путь, ему нужны деньги, его желания и амбиции никогда не будут удовлетворены, он продаст вас в качестве товара для следующей семьи и позволит вам получить ваш муж, семья вашего мужа, убил, а затем завладеть чужой имущество, вы готовы быть манипулированы им, чтобы жить этой жизнью все время"?

"Прекрати!" Голос Бай Цзина был угнетающим и оттенял гнев.

Нинг Тао пожимал плечами воду на руке, повернулся и ушел налево. Он сказал, что не может повлиять на решение мисс Бай.

"Я подумаю об этом, а ты сначала изучи "Золотой компас"!" Бай Цзин догнал Нин Тао, и к тому времени, как она закончила говорить это, она уже потерлась о него и ушла.

Нин Тао не ответил, но в углу его рта появился намек на улыбку.

Как только Нин Тао вернулся, Чжао Ушуан приветствовал его сладкой улыбкой на лице: "Брат Нин, я хочу поговорить с тобой позже".

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "О чем ты хочешь со мной поговорить?"

Чжао Ушуан просто улыбнулся и не заговорил, все было в улыбке.

Цинь Чжуй подошел и сказал в обморок: "Я сделал ей предложение для тебя, интересно, скажет ли она "да"".

Нинг Тао замер на месте.

Какая женщина не хочет иметь любовника, любовника в одиночестве, но она хочет найти ему жену! Кроме того, она не спросила его, согласен ли он!

Кто называет человека наложницей судьбы?

Тот факт, что похотливое выражение Чжао Ушуань, несомненно, является проверкой его отношения, его груда неприятностей, его голова висит на талии штанов все время, как он может думать о влюблении и женитьбе?

Как раз тогда, Чжу Хунцинь, Синь Чанцзян и Бай Шэн пришли сюда.

С головы до ног и настолько красивая, что большинству женщин было бы стыдно за себя, Белый Святой сразу привлек большое количество глаз, и ропот ропота с таинственным цветом.

Бай Шэн повернул глухое ухо к этим голосам, и как только он пришел, его взгляд был на теле Нин Тао, не двигаясь ни секунды. На его лице не было полувыражения, а глаза были настолько спокойны без намека на эмоциональные колебания, настолько спокойны, что они были похожи на мертвый бассейн в глубокой долине, который молчал в течение тысячи лет.

Однако Нин Тао просто взглянул на Бай Шэна, и его взгляд переместился на тело Чжу Хунциня, который шел рядом с ним. Вчерашнее уточнение провалилось, и причина была либо в Дэн-кубе, либо в ней. Помимо двух причин, Дан Фан Незавершенного и Чжу Хунцинь, он отдал предпочтение последней.

Чжу Хунцинь не избегал взгляда Нин Тао, но вместо этого слегка улыбнулся Нин Тао и кивнул головой.

Взгляд Бай Шенга наконец-то покинул Нин Тао и переместился на тело Цинь Чжоу.

Цинь Чжоу опустила голову, не осмеливаясь смотреть в глаза Бай Шенгу, ее страх перед тем, что он придет изнутри.

Бай Цзин взял Синь Чжи Юя за руку и перешел на сторону Синь Чанцзяна, Чжу Хунциня и Бай Шэна, сохранив счастливую улыбку на лице.

Синь Чанцзян собирался выступить с речью, когда Чжу Хунцинь посмотрел на Синь Чанцзяна.

Синь Чанцзян тогда сказал: "Лучше, если ты будешь говорить".

Чжу Хунцинь сказал: "Сегодня банкет в честь помолвки моего сына Юя и Цзин Бая. Я хотела бы поблагодарить всех вас, как мать, за то, что вы вышли из своего напряженного графика.

В банкетном зале раздались аплодисменты.

Чжу Хунцинь внезапно перевернула свои слова: "Тем не менее, очень печальная вещь только что произошла в нашей семье, я хотел бы попросить всех отдать должное нашей семье Синь, я сначала попрошу всех посмотреть видео".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0192 Нерастворимая дилемма**

Глава 0192 Слова неразрешимой дилеммы Чжу Хунцинь только что упали, из одной из боковых дверей вышла седьмая тетя, а за ней - служанка. Горничная держала в руке проектор и, как только она вошла, начала с ним возиться.

Вскоре на противоположной стене появилось проецируемое изображение.

Это была древняя гробница, и Инь Мо Лан держал свой вышитый Весенний меч, чтобы пробить тройной глины в щели саркофага, затем он толкнул его вскрыть. Нинг Тао тоже был в той древней гробнице, и он выглядел взволнованным.

Когда Нин Тао появилась на фотографии, Чу Хунцинь открыла рот и сказала: "Этот человек в этом зале, доктор Нин, вы ничего не скажете"?

На Нинг Тао собрались все глаза.

Сюэ Баоэр чихнула: "Я думала, что это какой-то божественный доктор, но на самом деле это вор, нет, вор гробницы!"

В банкетном зале разразилась тишина.

У Чжао Ушуань было ошеломительное выражение лица, она и представить себе не могла, что Нин Тао на самом деле сделал такое.

Ли Сяофэн сказал, когда он упал на лицо: "Госпожа Ушуань, вы видели это? Это доктор Нинг, которого вы знаете, я думаю, что это настоящий доктор Нинг на этом видео с камер наблюдения, он вор, который обманывает нас всех".

Чжао Ушуань была бессвязной, когда она посмотрела на Нин Тао, который все еще был так спокоен и даже не имел ни одного перепада настроения на ее лице.

На видео Инь Мо Лан взял кусок черепа и перевернул его, и на этом куске черепа едва заметны голубые надписи.

Инь Мо Лан передал фрагмент черепа Нин Тао, его голос также звучал из динамика проектора: "Ты возьмешь его, старое правило, я найду тебе духовный материал, а ты усовершенствуешь для меня Предка, ищущего Дэна".

Изображение на стене вдруг затихло, как Нинг Тао держал в руках фрагмент черепа с улыбкой на лице.

Видимо, это видео с камер наблюдения было отредактировано, чтобы вырезать то, что стояло за ним.

Нин Тао все понял, а Чжу Хунцинь пересчитал его. Она намеренно попросила его о встрече, попросила о помощи, но дала ему три дня, чтобы "подумать". Его сторона даже не рассматривала исход, но она уже вырыла яму и ждала, когда он прыгнет.

Какой трюк убить двух зайцев одним выстрелом!

Она положила в саркофаг фальшивый череп, а он и Инь Мо Лан забрали фрагменты черепа, но были засняты в полном объеме камерой с проколом, спрятанной в центре гробницы. Бай Шенг стоял рядом с ней, как он мог не видеть, и как он мог не думать, что родословная искать Дэн формулы Дэн были в его руках? Она использовала это видео, чтобы послать сообщение Бай Шенгу, что у нее больше нет Предка, ищущего Дэна Дэна в руках, если вы хотите, чтобы Дэн Дэн Дэн, то идите к нему!

Конечно, холодная улыбка медленно выходила из угла рта Бай Шенга. Он не сказал ни слова, но этот намек на холодный смех уже слишком много передал Нин Тао.

"Доктор Нинг, почему вы не разговариваете? Все ждут от тебя объяснений, как ты думаешь, твое молчание поможет?" Чжу Хунцинь воспользовался победой.

Нинг Тао горько засмеялся: "Что я могу сказать, вы забрали все видео, и все были запечатлены. Если ты хочешь, чтобы я признался на месте, что я пробрался в твой дом и украл этот фрагмент черепа, то да, я признаю, что это я сделал".

"Ты бесстыжий!" Синь Чжиюэ гневно упрекнул: "Ты украл древнюю гробницу моей семьи, и у тебя все еще хватает смелости признать, что ты это сделал! Ты знаешь, что нарушаешь закон, делая это? Ты преступник! Бесстыжий человек!"

Нин Тао не опроверг, не говоря уже о том, что он хитро спорил, он делал это так же, как и делал, он не убегал.

"Простите, я вызвал полицию." Ли Сяофэн сказал, что он только что сделал телефонный звонок, и телефон все еще был в его руках.

Сюэ Баоэр чихнул: "Никогда не видел тебя таким дерзким, выдавая себя за божественного врача, чтобы обманывать женщин, я бы хотел видеть твое лицо, когда ты встречаешься с полицией, кстати, не мог бы ты быть таким же спокойным, как сейчас".

В глазах Цинь Чжоу вспыхнул зеленый блеск, когда она шла по направлению к Сюэ Баору и Ли Сяофэн.

Нин Тао сказал: "Цинь Чжоу, иди сюда".

Ступени Цинь Чжоу на мгновение остановились, дав Сюэ Баоэру и Ли Сяофэну отвратительный взгляд, перед тем как идти в сторону Нин Тао.

Но сначала Чжао Ушуан прибыл на сторону Нин Тао, его глаза были полны беспокойства и сомнений: "Брат Нин, ты говоришь мне, что все это неправда, не так ли?"

Нин Тао улыбнулся безумно: "Как это неправда, человек в этом видео - это я, я украл древнюю гробницу их семьи".

Сердце Чжао Ушуань мгновенно взбудоражило с разочарованием, в ее сердце Нин Тао всегда был солнечным и полным праведности человеком, ибо она даже осмелилась бороться с солдатами Гуайкэ, и не колебалась. Но к его удивлению, он был грабителем могил.

Ли Сяофэн воспользовался случаем, чтобы сказать: "Госпожа Ушуан, советую вам держаться подальше от этого грабителя могил, вы общественный деятель, не подходите слишком близко к морально испорченному вору, в таком случае вы упадете с порошка и даже будете словесно убиты".

У Чжао Ушуан губы шевельнулись, хотя она ничего не говорила, но, боюсь, только она знала, были ли у нее такие заботы в сердце или нет.

Кто из них, Нин Тао, которого Ли Сяофэн и Сюэ Баоэр саркастифицировали до такой степени, что он ничего не стоит, показал свои зубы и засмеялся: "Он прав, Ушуан, тебе лучше держаться от меня подальше".

Глаза Чжао Ушуань были спокойно залиты туманом воды, как раз сейчас, когда Цинь Чжуй "сделал ей предложение" для Нин Тао, она думала, что это было счастье стучать в дверь, но она не ожидала, что еще до того, как у нее было время, чтобы сделать прекрасную мечту, все станет так неприятно. Ее сердце буквально разбивается, когда герой в ее голове становится украденным грабителем могил.

Ли Сяофэн был в хорошем настроении, и в этот момент он даже хотел выпустить громкий смех, схватив воротник Нин Тао и гневно крича на него: скажи, чтобы ты порезал мою машину! Я сказал тебе украсть мою женщину! Хахаха!

Тем не менее, для него это было невозможно, он просто посмотрел на Нин Тао с улыбкой на лице, поддерживая аристократическое поведение. В его глазах, хотя Нинг Тао уже был собакой в воде, ему приходилось бороться с изяществом и стилем.

В этот момент Бай Шенг сказал: "Брат Нинг, ты не добр, как ты можешь красть чью-то могилу предков? Ты вытащишь череп, а я посмотрю на него, может быть, умоляю тебя не привлекать к ответственности семью Грехов".

Нин Тао сказал: "Хорошо, я случайно взял его с собой, но я не могу отдать его тебе, я должен вернуть его владельцу". Сказав это, он вытащил из кармана брюк кусок того, что держал в носовом платке, а затем открыл его, чтобы раскрыть кусок черепа, который был украден из саркофага.

Вчера вечером он не смог усовершенствовать Дан и практиковал очень ядовитый Дан, поэтому он проанализировал две возможности, как он не мог быть подготовлен, когда он приехал в особняк Ронг Хуа.

Видя этот фрагмент черепа, лица Чу Хунциня и Седьмой тети мгновенно изменились. Очевидно, что две женщины не ожидали, что Нинг Тао понесет с собой этот фрагмент фальшивого черепа и вернет его!

Нин Тао на мгновение раскрыл фрагмент черепа, затем снова завернул его и бросил в Чу Хунцинь.

"Осторожно, осторожно!" Семь тетушек вышли вперед и, стоя перед Чжу Хунцинем, протянули руку помощи и схватили фрагмент черепа, а затем с силой щелкнули хрустящим звуком.

Череп разбился на куски, и из платка выпала серая костная мука. Эта седьмая тетя была инсайдерским мастером, как мог кусок черепа выдержать эту нарочито щепотку от нее!

Ты так сильна, как ты смеешь предавать Аю Ка Сис на глазах у стольких людей!"

Нин Тао не мог не улыбнуться: "Когда мы встретились в рыбацкой деревушке той ночью, я думаю, что тебе нелегко заниматься боевыми искусствами, так что прояви милосердие". Но я не знал, что ты не только хорош в этом, но и в этом. Далее, ты скажешь, что дан као существует в моей голове только в том случае, если я прочитал содержимое костей?"

Чжу Хунцинь холодно сказал: "Не так ли?"

Синь Чжи Юй указал на нос Нин Тао, ''Черт возьми! Моя семья обращается с тобой, как с гостем, я не ожидал, что ты не только украдешь могилу предков моей семьи, но и посмеешь предать мою мать на глазах у стольких людей!".

Ли Сяофэн сказал: "Подождите, пока приедет полиция, я рад дать показания для брата Ю, этот парень намерен тайно вернуть тетю и мать. Хотя его кунг-фу могущественен, я не боюсь его, поэтому не верю, что зло может победить добро".

Это еще один камень, чтобы побить падающую собаку, и это действительно грациозно и просто избиение.

Бай Шэн посмотрел на Чжу Хунциня, затем переместил взгляд на тело Нин Тао, его лицо холодное: "Нин Тао, я хорошо с тобой обращался, и даже обещал тебе Цинь Чжуй, но ты на самом деле сделал это со мной? Ты сделал этот эликсир, не так ли?"

"Это я". Нинг Тао тоже больше не собирался это скрывать.

"Оказалось, что вы лгали мне, когда мы встретились в первый раз, вы сказали, должна ли я вам верить, или я должна верить миссис Чу?" Голос Бай Шенга тоже остыл.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Это не мое дело - верить кому хочешь".

Белый Святой гневно сказал: "Как ты смеешь! С кем, по-твоему, ты разговариваешь!"

Нинг Тао сказал: "Ты, Бай Шенг".

"Цинь Чжоу, иди сюда". Белый Святой сказал.

Ноги Цинь Чжуя слегка дрожали: "Я... я не приду, я человек брата Нинга, не твой".

"Ты ищешь смерти!" Голос Бай Шенга был наполнен гневом, и он мог ударить в любой момент.

"Вижу, это ты ищешь смерти!" Нин Тао рычал, "Бай Шенг"! Не будь засранцем. Кем ты себя возомнил, мать твою? Цинь Чжуй - моя личность, она не имеет к тебе никакого отношения, ты меня неоднократно провоцировал, ты действительно думаешь, что я тебя боюсь?".

Бай Шенг был ошеломлен, когда кто-нибудь когда-нибудь осмеливался на него так кричать? Но в данный момент Нин Тао дал ему ощущение, как изменившийся человек, только что Нин Тао он не обратил внимания, но вдруг повернул лицо Нин Тао дал ему темное и ужасное ощущение!

Он не знал, что Нинг Тао в этот момент был Нинг Тао в его злом состоянии, с чудовищной аурой зла против зла, когда он наказывал зло добром и злом!

Нин Тао поднял руку и указал на Бай Шэна: "Ты, Бай Шэн, я предупреждаю тебя в последний раз, ради того, чтобы у тебя осталась хоть какая-то воспитывающая доброта по отношению к Цин Чжуй, я дам тебе лучший шанс остановиться здесь, и не возвращайся, чтобы запутать меня, не говоря уже о том, чтобы ударить по Цин Чжуй, или...".

"Ха-ха-ха!" Бай Шэн рассмеялся в ответ: "После всех этих лет ты первый человек, который осмелился так со мной разговаривать и угрожать мне, ты понятия не имеешь, какую ошибку ты совершил".

Голос Нинг Тао был ледяным: "В таком случае, ты определённо сделаешь из меня врага".

Из угла рта Чу Хунциня появилась скрытая улыбка, и ей это удалось.

В банкетный зал ворвался отряд милиционеров, и за столь короткое время милиционеры оказались здесь, по-видимому, рано поприветствовав и устроив засаду на окрестности.

"Кто сообщил об этом?" Офицер полиции сказал вслух.

Ли Сяофэн последовал за ним, поднял руку и указал на Нин Тао: "Это я доложил об этом деле, он вор гробницы. Только что он намеренно причинил кому-то боль!"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0193 Кто посмел меня арестовать?**

Глава 0193 Кто посмел меня арестовать? Это был также очень элегантный камень, который сильно ударил по голове Нинг Тао.

Большая группа полицейских собралась и окружила Нинг Тао.

Цинь Чжуй собирался сделать ход, и Нин Тао схватил ее за руку одной рукой: "Не двигайся".

Следуя Нин Тао так долго, она знала его характер хорошо, знала его правила, знала, что делать и что не делать.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Просто оставайся рядом со мной честно, я разберусь с этим".

"Хмм." Цин погнался за ним в ответ.

Синь Юй холодно сказал: "Ты справишься? Ты украл могилу моего предка и напал на мою мать, я бы хотел посмотреть, как ты, доктор клиники, справишься с этим!"

"Товарищ милиционер, арестуйте этого преступника!" Сюэ Баоэр не могла дождаться, когда увидит сцену, где Нинг Тао был одет в наручники.

У Белого Святого уже были признаки намерения нанести удар, но пришла полиция. Тем не менее, полиция была не единственной причиной, по которой он отказался от немедленного нанесения удара по Нин Тао, был также человек, который тихо появился в группе гостей, что заставило его чувствовать себя немного напуганным. До тех пор, пока он это делал, он не стоял лицом к лицу с Нин Тао в одиночку, и он не знал силы этого боевого демона.

Это был боевой демон Инь Мо Лан, с вышитым весенним клинком, спрятанным в его широком плаще, и он мог делать все, что угодно, лишь бы услышать слово от Нин Тао.

Офицер, возглавлявший группу, подошел к Нин Тао с серьезным выражением и суровым голосом: "Ты грабитель могил"? И намеренно навредить кому-то, как ты смеешь!"

Нин Тао приподнял палец к проецируемому изображению, которое остановилось на стене: "Да, я вор гробницы".

Офицер, возглавляющий группу, оглянулся назад, а затем пошевелил глазами, чтобы снова посмотреть на Нинг Тао: "Этого доказательства достаточно, забирайте его!".

Офицер полиции вытащил наручники и подошел, чтобы подготовиться к тому, чтобы надеть их на Нинг Тао.

Нинг Тао сказал: "Подожди, сначала выслушай меня".

Офицер, возглавляющий обвинение, холодно посмеялся: "Наблюдение все заснято на камеру, ты все еще хочешь поспорить"?

Нинг Тао вяло сказал: "Я никогда не хотел спорить софистикой, а у вас, ребята, нет полномочий меня арестовывать".

Ли Сяофэн вмешался: "Нин Тао, перед столькими людьми и полицией, вы все еще настолько высокомерны, ваш так называемый авторитет, не будет то, что уличный офис дал вам, не так ли?".

Всплеск смеха.

Нинг Тао совсем не разозлился и спокойно сказал: "Я аутсайдер из Бюро специальных служб штата и выполняю секретную миссию суперинтенданта Цзян Хао из Бюро специальных служб штата". Черепа в древней гробнице связаны с очень важным научно-исследовательским проектом, в ботаническом саду Shancheng Blueprint биотехнологической компании, я однажды воевал бок о бок с суперинтендантом Цзян, вывез враждебный агент боевой группы, спас десятки наших истребителей спецназа, это все вещи, которые телефонный звонок может доказать, я на миссии, который из вас осмеливается арестовать меня"?

Большая группа полицейских была ошеломлена. Они думали, что миссия состояла только в том, чтобы поймать грабителя могил, и что он также был грабителем могил, который был пойман людьми, так что он мог сделать это легко, но они не ожидали, что этот грабитель могил утверждал, что он был посторонним в Национальном бюро по особым делам, и что это ограбление могил было секретной миссией суперинтенданта полиции. Люди с таким статусом, несомненно, горячая картошка для таких обычных копов, как они, кто осмелится их арестовать?

Ли Сяофэн также замер, это изменение личности пришло внезапно, он был немного застигнут врасплох. Он думал, что сбивает падающую собаку, но не думал, что это большой крокодил!

Нин Тао продолжил: "Неважно, кто ты, ты можешь получить подтверждение всего одним телефонным звонком. Если вы, ребята, поймаете меня, легче поймать, сложнее отпустить".

Полицейский, который уже снял наручники, посмотрел на офицера, возглавлявшего обвинение, и, похоже, спросил его мнение.

Полицейский на самом деле не обратил внимания на команду, хотя он и не слышал о "Национальном бюро спецслужб", но как только вы услышите имя не просто, вовсе не он может шутить, не говоря уже о том, что тело Нин Тао имеет секретное задание в теле, в случае ошибки, карьера разрушена это небольшое дело, также может попасть в неприятности!

Зал был тихим, и никто не ожидал, что все так изменится.

Синь Чжиюэ внезапно заговорил: "Фамилия Нин, что ты говоришь, вот что ты говоришь? Просто такой врач клиники, как ты, ты все еще выдаешь себя за какого-то аутсайдера Бюро спецслужб, ты показываешь мне свое письмо с предложением, а если нет, ты выдаешь себя за офицера полиции, это еще большее преступление!".

Нин Тао поднял руку и указал на Синь Чжиюэ с шокированным тоном в голосе: "Слушай меня внимательно! За этот исследовательский проект мы уже потеряли жизни десятка воинов, но вы только что уничтожили очень важный секретный рецепт. Гробница предков Вашей семьи, это гробница Чжу Хунъюй, дочери князя Чжу династии Мин, не имеет ничего общего с Вашей семьей! Так откуда взялась гробница? Ты осмеливаешься сказать, что не совершал набег на гробницу и не перестраивал ее так, как это было под святыней твоей семьи? Это ты грабишь гробницу, а ты все еще кричишь о том, чтобы поймать здесь воров!"

Синь Чжи Юй был безмолвен, и его взгляд беззвучно переместился на его мать, Чжу Хунцинь.

Лицо Чжу Хунциня было мрачным, на его лбу вспыхнуло несколько холодных пятен пота. Она думала, что выкопала очень хорошую яму, которая может заставить Нинг Тао умереть, но она не ожидала, что она упала в нее сама.

"Ты так много болтаешь, где улики? Ты должен вытащить улики!" Сюэ Баор боялась, что мир не будет в хаосе.

"Да, вытащите улики!" Кто-то помог.

Офицер, возглавлявший группу, также прекратил свое молчание: "Мистер Нинг, только доказательства докажут вашу невиновность, пожалуйста, покажите доказательства".

Если мы так скажем, то слово "мистер Нинг" прояснило его отношение.

"Я сделаю телефонный звонок, и вы, ребята, получите доказательства." Нин Тао закончил говорить и вытащил свой сотовый, умело набрав номер Цзян Хао.

Через несколько секунд с телефона раздался голос Цзян Хао: "Какой прекрасный день, ты на самом деле пощадил позвонить мне".

Нин Тао понизил голос: "Со мной что-то не так? Я объясню тебе позже, а теперь давай перейдем к делу. Я проследил за подсказками к проекту поиска предков, и появился новый секретный рецепт".

При этом он сознательно включил кнопку громкой связи.

Голос Цзян Хао прозвучал через колонки. Правда? Где ты сейчас?"

Нин Тао сказал: "В настоящее время я нахожусь в особняке Жун Хуа в официальном городе, усадьбе купца по имени Синь Чанцзян. Его семья имеет большое количество древних построек неизвестного происхождения, а также раскопала могилу Чжу Хунъю, дочери третьего князя Чжу династии Мин. Фрагмент черепа, который записал секретный рецепт, также был уничтожен их семьей, но я думаю, что это была подделка и действительно до сих пор находится в их распоряжении".

Еще до того, как слова Нин Тао улеглись, глаза Бай Шэна переместились на тело Чжу Хунциня, и в этих красивых глазах Данфэна вспыхнул намек на зеленую ость.

Одно из лиц Чу Хунциня потеряло цвет крови.

Голос Цзян Хао снова прозвучал через громкоговоритель телефона: "Сначала вы возьмете под свой контроль семью Незерных Грехов, я немедленно попрошу лидера вызвать туда спецназ и попрошу их срочно приехать".

Нинг Тао кашлянул: "Боюсь, это немного сложно".

"Что ты имеешь в виду? В Маунтин Сити вы почти в одиночку истребили вражескую боевую группу спецназа, с кем еще вам не удалось справиться"?

Нин Тао сказал: "Семья сообщила обо мне в полицию, чтобы меня подставили, и группа полицейских хотела меня арестовать".

"Вы спрашиваете его имя и полицию. Номер." Голос Цзян Хао.

Нин Тао посмотрел на офицера, возглавляющего группу: "Офицер, позвольте узнать ваше имя и имя полиции". Номер есть?"

Офицер, который возглавил команду, сразу напрягся и поспешил сказать: "В этом нет необходимости, это мы не проводили четкого расследования, что... мы проводим повторное расследование".

Голос Цзян Хао вышел из телефона: "Мне все равно, кто ты, Нин Тао не преступник, он один из нас. Пожалуйста, немедленно оцепите место происшествия, никому не позволено уходить, а наши люди будут там через двадцать минут. Вот и все, сейчас я попрошу у лидера инструкции".

Цзян Хао повесил трубку.

Офицер, возглавлявший группу, сильно проглотил, затем Ян Шен сказал: "Никому не позволено уходить отсюда".

Синь Юй тяжело вздохнул: "Офицер, он украл могилу предков нашей семьи, улики ошеломляют, что с вами, если вы не арестуете его, а заблокируете это место? Если ты его не поймаешь, я сейчас же позвоню мэру!"

Это учиться на собственном опыте, использовать мэра, чтобы угрожать полиции арестом.

Офицер, возглавляющий обвинение, однако, держал себя в руках: "Кто преступник, не будет ли ответ через двадцать минут? Не торопитесь, мастер Синь, двадцать минут пройдут быстро".

"Я не хочу ждать! Я хочу, чтобы ты взял его сейчас же!" Синь Юй рычал.

Офицер, возглавляющий команду, не предпринял никаких действий, он не стал бы арестовывать Нин Тао, но и не стал бы ссориться с Синь Чжиюэ и привлекать десять миллиардов новых аристократов, таких как Синь Чжиюэ.

Нин Тао посмотрел на Синь Чжи Юя и в тусклом состоянии сказал: "Или ты придешь и заберешь меня".

Где бы Синь Чжиюэ осмелился прикоснуться к Нин Тао, он уставился на Нин Тао с ненавистью, его глаза были наполнены гневом и ненавистью.

Глаза Нин Тао снова переместились на тело Чжу Хунциня: "Чжу Хунцинь, если вы дадите мне настоящий фрагмент черепа, я сделаю все возможное, чтобы сохранить вашу семью в безопасности, даже если я не соглашусь с условиями убийства Бай Цзина, я защищу вас и вашу семью. Но ты думаешь, что ты умнее всех остальных, так что выкопай яму для меня. Я человек многих обид, так что заполните яму, которую вы сами вырыли".

Прежде чем Чжу Хунцинь успел сказать хоть слово, Бай Цзин гневно сказал: "Ты позволил доктору Нин убить меня в обмен на фрагмент черепа"?

"Я......." Чу Хунцинь был безмолвен.

"Цзин, это, должно быть, недоразумение, этот ребенок подставляет мою мать, он пытается разрушить наши отношения!" Синь Юй был взволнован и протянул руку Бай Цзину.

"Я не имею к тебе никакого отношения!" Бай Цзин внезапно поднял ее ногу и пнул Синь Чжиюэ в живот.

Бряк!

С приглушенным звуком тело Синь Чжи Юя взлетело, как подушка, опрокинув обеденный стол и опрокинув несколько человек, прежде чем остановиться.

Это была его будущая невеста, но у него даже не было возможности что-то почувствовать, изо рта вылилось много крови, и он потерял сознание, как только его глаза закрылись.

"Перо!" Чжу Хунцинь выпустил крик.

Седьмой Гу набросился на Сингью, чтобы не дать Уайту причинить ей еще больше боли.

Но в этот момент Бай Шэн внезапно прыгнул, преодолев расстояние в несколько метров в одно мгновение, и побежал к стене, обхватив руками талию Чжу Хунциня. Все люди, которые были перед ним были сбиты с ног, и он повернул глаза и бросился под окно, его ноги немного на земле, и с прыжком, с грохотом, он врезался в окно и исчез в отверстие.

Почти в то же самое время другая фигура врезалась в другое окно и прогналась.

Это Нин Тао, мир культивирования говорит десять тысяч дао десять тысяч вещей, в конце концов, мы все еще должны полагаться на наши кулаки, чтобы решить проблему.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0194: Война с сиреной**

Глава 0194 Великая потасовка человека-демона Полуденное солнце испекало землю без следа ветра, и горный лес был безмолвным.

Бай Шэн обернул Чжу Хунцинь вокруг головы и выкопал в горном лесу.

Нин Тао, Инь Мо Лан и Цин погнались за ними в треугольном образовании, а также нырнули головой в горный лес.

Бряк!

Бай Шенг бросил Чжу Хунцинь на траву в лесу и обернулся лицом к Нин Тао, Цинь Чжоу и Инь Мо Лань, которые догоняли. Он нес человека, который был не быстрее трех трекеров с пустыми руками.

Не дожидаясь приказа Нин Тао, Инь Мо Лан вытащил клинок "Весенний гибискус" из своего окопа, кончик клинка, наклонно направленный на землю, холодная ость клинка мерцает, а над клинком кружится голубая демоническая аура.

Пара змеиных когтей Цинь Чжоу также сияла, ногти, похожие на кинжал, рожденные от Демонской кости, были острыми, как никогда.

Только у Нинг Тао не было ни меча, ни когтей, только небьющийся вентилятор. В такой саблезубой ситуации он держит в руках размашистый вентилятор, не трясет и не трясет, и картина о нем кажется немного неловкой. Он собирался привезти мачете, но не принес, потому что это был банкет на помолвку для Бай Цзина и Синь Чжиюя, поэтому для него было неуместно носить сундук с лекарством и нож в кармане брюк. Он немного пожалел, что не принес свою маленькую аптечку.

Чуг!

При дрожании рук Бай Шенга, ногти его десяти пальцев вытянулись в одно мгновение, и зрение как будто он открыл какой-то орган с этим дрожанием, освобождая острые лезвия, спрятанные в его пальцах. Его змеиные когти были длиннее и острее, чем змеиные когти Цин Чин, а над змеиными когтями вспыхивала жалкая зелёная холодная аура, демоническая аура, которая была непроницаема.

"Чинг-Чоу!" Бай Шен с печалью сказал: "Я твой отец, ты собираешься напасть на меня?"

У Цинь Чжуй была инстинктивная реакция благоговения, и ее тело слегка дрогнуло, но после этого она внезапно бросилась в Бай Шэн и заревела: "Ты мне не отец, и ты не можешь быть моим отцом! Ни один отец никогда бы не наложил ведьму на свою дочь, но ты наложил золотую змею-ведьму на тело моей сестры, и в прошлый раз ты пытался наложить золотую змею-ведьму на мою! У меня нет такого отца, как ты!"

Внезапный звон раздался сзади.

Нин Тао не нужно оглядываться назад, чтобы понять, что это Бай Цзин наверстывает упущенное.

Конечно, в то же время, когда раздался звук, голос Бай Цзина тоже звучал: "Сестра, как ты можешь так разговаривать со своим отцом? Что бы он ни делал, он наш праведный отец".

Цин гнался за ним, его глаза жалко зелёные: "Дурак! Он накладывает на тебя золотые змеиные наклонности, а ты собираешься помочь ему заговорить?"

Бай Цзин молчал, но в своем молчании она выпустила змеиный коготь.

Бай Шэн хладнокровно засмеялся: "Цинь Чжуй, знаешь, почему мне нравится твоя сестра, а не ты? Потому что твоя сестра знает, что происходит, когда ты предаешь меня, и ты никогда не можешь представить, как я убью тебя, и поверь мне, в то время ты абсолютно сожалеешь о том, что предал меня после этого".

Цинь Чжуй рычал: "Заткнись!"

Глаза Бай Шенга были ледяными до глубины души, "Стоит ли предавать меня ради врача-культуролога? Возвращайтесь ко мне, система my俢 вот-вот будет построена, и вы с сестрой получите шанс взлететь в бессмертие!".

Цин гнался и плюнул на землю, "Фу!"

Это был ее ответ.

Бай Шэн перестал говорить, он хотел разрушить лагерь Нин Тао, но Цинь Чжоу был полон решимости следовать за Нин Тао. Ему бесполезно издеваться над ней сердцем, которое было отягощено.

Нин Тао заговорил и сказал: "Бай Шэн, оставь Чу Хунциня, а я притворюсь, что ничего не случилось".

"Ха-ха-ха!" Бай Шенг засмеялся в ответ без гнева: "Вы правда думаете, что вы трое можете победить меня? Не говоря уже о том, что у меня есть Цзин Бай, вы трое нам не подходите. Разве не забавно, как ты приходишь и угрожаешь мне, когда я думаю о том, как тебя убить?"

Таким образом, он уже имел грубые суждения о силе Воинственного Демона Инь Мо Лана и Нин Тао, и прежние угрызения совести исчезли.

Чжу Хунцинь воспользовался словами Бай Шэна и спокойно переполз в сторону.

Однако, не дожидаясь, пока она вылезет на полпути, когти белой святой змеи внезапно упали и безжалостно пронзили ее бедра.

"Ах..." Чу Хунцин кричал жалко, и сильная боль ударила по нему и чуть не упала в обморок. Когти белой святой змеи, которые на самом деле были демонизированы и мутировали ногти, рожденные из костей демонов, были, по крайней мере, фут длиной, и они пронзили ее бедра, как будто они были тофу. Когда Бай Шенг вытащил змеиный коготь, на бедрах у нее было еще пять пар отверстий, каждое из которых было кровоточащим.

Нин Тао не испытывал и половины симпатии к этой женщине, если бы не тот факт, что она, вероятно, знала, где спрятаны настоящие фрагменты черепа, он бы даже не потрудился за ними гнаться.

Тем не менее, так же, как Нин Тао сдвинул глаза на Чжу Хунцинь, Бай Шэн вдруг активизировался, и с качанием своей фигуры, его правый змеиный коготь пронзил прямо в сердце Нин Тао.

Инь Мо Лан и Цинь Чжоу активировались одновременно, а вышитое весеннее лезвие в руке Инь Мо Лана со вспышкой разбилось о правую руку Бай Шенга. Если бы Бай Шенг хотел заколоть Нин Тао, то и правую руку ему пришлось бы оставить позади!

Цинь Чжуй был еще более сухим, подпрыгнув одним махом, и пара змеиных когтей раскололась на шею Бай Шэна. С остротой когтей змеи, если бы Бай Шенг попытался сохранить атакующую позицию и не уклонился, его голова была бы снесена целиком Цинь Чжоу!

Однако, не дожидаясь, пока Цин будет преследовать пару змеиных когтей ближе к Бай Шенгу, белая фигура подошла сзади и сильно ударила ее по спине.

Белый Цзин тоже выбыл из игры.

Бряк!

Цин прогнала приглушенное ворчание, и ее тело отклонилось от линии атаки и сильно упало на землю.

Атака Инь Мо Лана не заставила Бай Шенга повернуть назад и уклониться, а толчком его левой руки стукнула по вышитому весеннему лезвию Инь Мо Лана, мгновенно отряхнув его. Его правый коготь лишь слегка отвлекся и немного притормозил, но он также жестоко ударил ножом в грудь Нинг Тао.

Несмотря на то, что Инь Мо Лан купил Нин Тао так мало времени, этого было достаточно для Доктора Культивации, который усердно практиковал Метод Культивации Элементарного Входа.

В то время как верхняя часть тела Нин Тао была с одной стороны, уклоняясь от змеиного когтя Бай Шенг, его правый кулак выпал правую руку Бай Шенга и приземлился тяжело на левый глаз Бай Шенг.

Это не один удар, а четыре! Нинг Тао усердно учился и практиковался в течение этого времени, а скорость "Когтевого кулака" кошки увеличилась на треть по сравнению с первоначальной, достигнув скорости в четыре удара в одно мгновение. Эта скорость была такой же быстрой, как у фантома, настолько быстрой, что Бай Шенг вообще не мог уклониться.

Тем не менее, быстрее - быстрее, но мощность действительно слишком мала. Эти четыре удара попали Бай Шенгу в левый глаз, но они дали Бай Шенгу только слабые "тени для век", и на самом деле не причинили ему никакой боли.

"Иди к черту!" Белый святой был в ярости и схватил его за шаги вперед, подняв высоко руки и перекрестив лицо.

В пустоте была "X" в форме зеленой тени когтей, которая мгновенно заблокировала левый и правый уклоняющиеся маршруты Нинг Тао.

Нинг Тао топнул ноги на землю, и его тело вылетело задом наперёд.

Инь Мо Лан воспользовался возможностью порезать талию Бай Шенга, чтобы обезглавить его!

Бай Шен разрезал вышитым весенним клинком Инь Мо Лана одним когтем.

ДИНГ!

Демон qi тремор распространился, и большая площадь деревьев вокруг него дрожала.

Инь Мо Лан сделал два шага назад в своих стременах, а его вышивальное весеннее лезвие не смогло даже сломать змеиные когти Бай Шенга!

"Иди к черту!" Бай Шэн издал рев, и прежде чем Инь Мо Лан смог закрепиться, его тело было заколото в Инь Мо Лана, как стрела, выстрелившая с веревки.

Цинь Чжуй вскочил и набросился на Бай Шэна.

Белый Цзин перекрестнулся и перемахнул пару змеиных когтей, блокируя путь Цин.

Ух ты!

Под звук ветра скала внезапно полетела в сторону и врезалась в голову Бай Шенга.

Этот камень был брошен Нин Тао, который уже был слишком поздно, чтобы остановить Бай Шенг, но камень, который он выбросил был в состоянии летать быстрее, чем он.

Бряк!

Камень размером с трещину был разрушен демонической силой Бай Шенга, а осколки шрапнели летали во все стороны!

Белому Святому это тоже не повредит.

Пара змеиных когтей Бай Шенга все еще поражала Инь Мо Лана, только это была не плоть и кровь Инь Мо Лана, а вышитый Инь Мо Ланом пружинный меч, который забивал его грудь.

Кланк!

Крутой звук, как будто острое лезвие выходит из оболочки, в тот момент, когда змеиный коготь Бай Шенга ударил по лезвию Xichun, огромная сила, как прилив, Инь Мо Лань задушил ворчание, его тело покинуло землю, и он плывет в обратном направлении, как ломаный линейный змей.

Динь-динь!

Змеиные когти Цинь Чжоу и Бай Цзина столкнулись, каждый из них был хрустящий и громкий, каждый из них - искра огня!

"Сестра! Ты с ума сошел?" Цинь Чжуй рычал: "Не толкай меня!"

Белая Цзин ничего не сказала и замахнулась лапами на тело Цинь Чжуя. Тем не менее, ее движения выглядели яростными, но она все спешила к змеиным когтям Цин Чин, и она была не очень быстрой.

Но как мог разъяренный Цинь-Чжуй открыть для себя такие подробности?

Бай Шенг не пошел за раненым Инь Мо Ланом, и в тот момент, когда тело Инь Мо Лана вылетело назад, его тело воспользовалось прыгающей силой вышитого весеннего клинка и выстрелило в сторону Нин Тао.

Эта скорость, все еще вне струны, была такой же быстрой, как стрела!

Только на этот раз его "стрелой" был не острый змеиный коготь, а нога.

Если бы это были его змеиные когти, Нинг Тао уклонился бы, но с его ногами, тогда не было бы необходимости уклоняться.

Бряк!

Бай Шенг ногами ударил по груди Нин Тао громовой силой, и в этот момент Нин Тао почувствовал, что его ребра были сломаны по крайней мере несколько раз. Но в тот момент, его правая нога также взлетела с земли под действием силы удара, ударив Бай Шенг между ног с жестоким ударом.

Тело Нинг Тао выстрелило, как ядро пушки, изо рта вырвалось полным ртом и упали точки крови.

Белый святой приземлился на землю, ноги были связаны друг с другом, одна рука также была прикрыта в положении между ног, и на его лице было немного странное выражение лица. Он не Нин Тао, для того, чтобы практиковать случайно, ничего, чтобы ударить его место с чем-то. Он был сильным во всех отношениях, но это место было единственной слабостью.

Буквально между пятерыми Чжу Хунцинь уже тащила свою раненую ногу и проползла на расстоянии дюжины метров. Подобно тому, как Нин Тао ударилась спиной о дерево и упала на землю, она воспользовалась возможностью подняться с земли и прихрамывала вниз с холма.

Бей.............................

Несколько боевых вертолетов внезапно перелетели через вершину холма.

Бай Шэн посмотрел вверх и внезапно бросился на Чжу Хунциня, его голос эхом позади него: "Бай Цзин, сломай спину"!

Белый Цзин делает сквозной шаг, чтобы заблокировать маршрут преследования Зелёного Чейза и Инь Мо Лана.

Бай Шэн подошел сзади, обернул руки вокруг талии Чу Хунциня, как только смог, затем сделал прыжок и исчез в густом горном лесу.

Инь Мо Лан нарезал в Бай Цзин одним ударом.

Нинг Тао дрочил: "Не надо!"

Вышитое пружинное лезвие Инь Мо Лана остановилось в воздухе.

Цинь Чжуй не нападала, и с самого начала она не думала драться с сестрой. Но на этот раз ее сердце было действительно разбито Цзин.

Нинг Тао подполз от земли: "Отпустите этого парня".

Инь Мо Лан с тревогой сказал: "Что ты задумал? Чу Хунцинь все еще в руках этого змеиного демона, если бы он получил Дан Фан, то мы бы ни за что не смогли у него его вырвать"!

Нин Тао подошел к тройке: "Моя цель не Чжу Хунцинь вообще, а Бай Цзин".

Инь Мо Лань и Цин Чжуй замерли на месте.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0195: Принуждение золотой змеи**

Глава 0195: Компульсии золотой змеи Змеиные когти на руках Бай Цзина отступили, и она подняла свое боевое состояние. Нинг Тао сказал, что именно на нее он нацелился, она не ответила, но этот шаг уже был очень четкой реакцией.

Уайт сказал: "Нет, я сказал, подумай об этом". Я колебался, но только сейчас, когда Белый Святой попросил меня оторвать спину, я принял решение. Он никогда не думал обо мне, как о своей дочери, я был просто его инструментом, я не хочу так больше жить, я хочу быть свободным".

Инь Мо Лан убрала свой вышитый весенний меч: "А как же формула "Поиск предков" Дэна? Бай Шэн забрал Чу Хунциня, и с его помощью он определенно смог бы вскрыть рот Чу Хунциня, чтобы получить этот настоящий фрагмент черепа".

Нин Тао сказал: "Этот фрагмент черепа не на теле Чжу Хунциня, если он спрятан в особняке Жун Хуа, теперь спецназ опечатал его, так что у нас все еще есть шанс". Этот фрагмент черепа важен, но человек важнее".

Очевидно, что этот "человек" - мисс Бай.

В глазах Бай Цзин произошли небольшие изменения, это было психическое преломление, но она ничего не сказала.

Цин погнался за Цзином и взял его за руку: "Сестра, ты приняла правильное решение, мы будем вместе навсегда и никогда не разлучимся".

Белый кивнул и просто открыл руки, чтобы удержать Цин на руках.

Две сестры, одна зеленая, одна белая и одна змеиная, прекрасны, как изгнанники.

После короткого объятия, Бай Цзин отпустил Цинь Чжоу, она посмотрела на Нин Тао страстными глазами: "Брат Нин, у меня нет пути назад, я передам меня тебе, и ты поможешь мне расстегнуть золотое змеиное внушение, которое Бай Шенг посадил на меня".

Нин Тао кивнул: "Я сделаю все, что в моих силах, и тебе не о чем беспокоиться, я уже подготовил для тебя два варианта".

"Два каких варианта?" Белый Цзин спросил.

Нин Тао сказал: "Здесь не место для разговоров, нам нужно как можно быстрее убраться отсюда". Давайте возьмем удобную дверь клиники и пойдем в Пещеру Павильона Мечей".

Цинь Чжуй мгновенно напрягся: "Я... я не пойду в клинику".

"Есть только немного времени для еще большей боли, мы не можем разойтись сейчас, если нас выследит Белый Святой, мы все будем в опасности." Нин Тао сказал, что затем обмакнул углы рта и десны в кровь, которую он только что выплюнул, чтобы нарисовать кровавые замки.

"Мой мотоцикл все еще рядом с Домом Славы". Инь Мо Лан вдруг вспомнил свою машину.

Нин Тао сказал: "Старейшина Инь, пожалуйста, не волнуйтесь, мой аккумуляторный автомобиль все еще стоит перед особняком Ронг Хуа, если вы его потеряете, я дам вам новый, чтобы сопровождать его".

Инь Муран сказал: "Если ты уронишь его, оставь свою электрическую машину у меня".

Нин Тао улыбнулся и открыл кровавый замок, нарисованный на стволе дерева, затем взял руку Цинь Чжоу и вошел в удобную дверь.

Инь Мо Лан и Бай Цзин не осмелились колебаться и последовали за Нин Тао и Цин, преследуя их в дверь удобства.

Когда три демона вошли в Небесную внешнюю клинику, на лицах людей на Добром и Злом Триподе внезапно проявился гнев, и рев треноги был громким, как раскаты грома.

Цинь Чжоу не выдержал давления, и как только его ноги стали мягкими, он упал на землю. Как только Нин Тао обернул руки вокруг талии, он быстро побежал к каменной стене с соответствующим кровавым замком.

Хотя и Инь Мо Лань, и Бай Цзин имели неприятную реакцию, они были не так сильны, как Цин, преследуя их. На самом деле, исходя только из этого, не трудно было увидеть, сколько Цинь Чжоу заплатил Нин Тао. Если бы она не бросила вызов Небесному Дао, чтобы убить и ранить этих злодеев, у Нинг Тао не было бы шанса спасти их и заработать деньги. А деньги из клиники на Небесах - это, в некотором смысле, его жизнь!

"Сестра Уайт, помогите мне с аптечкой". Нин Тао сказал, а затем использовал ключ, чтобы открыть дверь удобства, что привело к пещере Меч Павильон, он не осмелился ни малейшего томления, поднял ноги и бросился в дверь удобства.

Инь Мо Лань является вторым, чтобы войти в дверь, и Бай Цзин, несущий Нин Тао небольшой сундук медицины, также бросается в дверь удобства

На вершине пещеры Кенгаку падает слабый свет, создавая "светлое" изображение и слабое сияние, которое затрудняет обзор пещеры.

После выхода из клиники Цинь Чжуй чувствовала себя намного лучше, но ее тело все еще дрожало, а глаза были ошеломлены, и она отреагировала немного "напуганной".

Нин Тао крепко держал ее в руках и вливал особую духовную энергию в ее тело, утешая ее тепло: "Не бойся, все хорошо, все уже хорошо".

Только тогда Цинь Чжуй притормозила, и она сказала ужасно: "Брат Нин, я буду делать добрые дела в будущем, много, много добрых дел....".

Нинг Тао кивнул: "Я помогу тебе, я сделаю с тобой добрые дела".

Инь Мо Лан подняла руку и стукнула головой, бормоча себе: "Я что-то не так слышу? Змеиные демоны, совершающие добрые дела?"

Две змеиные сестры демона проигнорировали его, и Нин Тао также проигнорировал его, но ему больше не нужно было. После короткого периода времени, чтобы приспособиться к окружающей среде, он вдруг нашел духовное поле Нин Тао в пещере "Павильон мечей", и духовный материал, посаженный в духовном поле, он кричал, рассеял ноги и переехал.

Нин Тао также не удосужился узнать, что задумал Инь Мо Лань, если бы он смог привезти сюда Инь Мо Лана, ему было бы плевать на то, что Инь Мо Лань откроет здесь свои секреты. Инь Мо Лань уже дважды сражался рядом с ним, один раз убил Небесного Человека Тан, а потом только что началась битва против Белого Святого. Перед лицом такого сильного врага, как Бай Шэн, он может умереть в любой момент, но Инь Мо Лань не оставил его бежать, а это значит, что Инь Мо Лань достоин его доверия и может быть другом, который может жить и умереть вместе. Поскольку жизнь и смерть могут зависеть друг от друга, какие пещеры и сокровища нельзя разделить?

Цинь Чжуй быстро восстановилась почти, но она полагалась на то, что руки Нин Тао не выйдут. Сейчас ей больше всего нужно было чувство безопасности, а грудь Нинг Тао была для нее самым безопасным местом в мире. Она прижала щеку к груди Нин Тао, ощущение было похоже на мешок с теплой водой на фоне холодного зимнего дня.

Нин Тао тоже не отпускал ее, наблюдая, как она так страдает, тем больше он мог думать о ее добре и чувствовать себя в долгу перед ней. Если бы Цинь Чжуй был готов, он был бы готов держать ее все время.

"Мммммм". Белый кашлял: "Брат Нинг, разве ты не говорил, что времени не хватает? Как долго ты собираешься так держать мою сестру? Разве мы не можем обниматься по ночам?"

Нин Тао был смущен в сердце, но он все равно спросил: "Цинь Чжоу, тебе лучше?". Вставай, если тебе лучше."

Цинь Чжоу только тогда спустился с рук Нин Тао: "Брат Нин, поторопись и избавь сестру от навязывания ей Золотой Змеи".

Уайт не задавался вопросом: "Ты сейчас думаешь только о своей сестре?"

Цинь Чжуй стыдливо улыбнулся, "Хихиканье".

Нинг Тао сказал: "Зеленая погоня, старое правило".

"Ну, я понимаю, я охраняю дверь." Цинь Чжоу сказал с улыбкой и встал в дверь, как только вышел.

Инь Мо Лан сказал: "Нас здесь только четверо, тебе не нужно охранять дверь, и я не войду".

Цинь Чжуй, однако, все еще стоял у двери и кричал: "Я охраняю дверь, у меня есть мои правила".

"Больной". Инь Мо Лан пробормотала, прилепилась, чтобы посмотреть на прорастающий труп лука, и закричала еще раз: "Вот дерьмо! У трупового лука есть все!" Секундой позже: "Срань господня! Белый нефрит Святой Лотос! Монополия!"

Цинь Чжоу посмотрел на дьявольского Инь Мо Лана презрительными глазами, а также пробормотал: "Крестьянский боевой демон".

В каменном доме Нин Тао взял из руки Бай Цзина бамбуковую тетрадь и открыл ее.

Бамбуковая тетрадь учетной книги показывает диагноз: Бай Цзин, Канси пятьдесят семь лет, родился змея демон в дереве гинкго, родился демон, убил семьдесят восемь злых людей, четыреста сорок очков добрых дел. Главный злодей совершил 38 преступлений против жизни и богатства и насчитал 266 злых помыслов и грехов.

Пятьдесят седьмой год Канси, или 1718, - это ровно 2018 год, что означает, что возраст демона Бай Цзина уже четыреста лет. Этот возраст вызывает у Нин Тао странные ощущения, но под каким бы углом он на нее не смотрел, она всего лишь женщина лет двадцати, и она абсолютно прекрасна.

Кроме того, это был первый раз, когда он поставил диагноз демону, и одно он обнаружил, что демоны также будут накапливать заслуги, когда они убивают злых людей. Из этого диагноза нетрудно увидеть, что демон действительно родился, чтобы поддерживать равновесие в мире. Природные демоны, как и львы и тигры в лесу, яростны и жестоки, охотясь на других животных, чтобы заработать на жизнь. Каким бы злым это ни казалось, природа не может поддерживать равновесие без существования львов и тигров.

Все рождается, и ничто не бесполезно.

Подошла и Белая Цзин, тоже увидела, что было на бамбуковой тетради, и сделала шаг назад: "Если мне придется обменять глаза на принуждение золотой змеи, то я этого не сделаю".

Нин Тао закатал бамбуковую тетрадь и положил ее в маленькую аптечку: "Пойти в клинику, чтобы избавиться от паразита золотой змеи - это всего лишь один из вариантов, я не говорил, что мне нужно идти в клинику".

"Какой другой вариант?" Уайт спросил.

Нин Тао сказал: "Это потребует, чтобы вы сказали мне, что Золотая змея компас, где она находится, как Бай Шенг посадил его на вас, короче говоря, расскажите мне все, что вы знаете, чем больше я знаю, тем более уверен, что я буду, когда я дам вам операцию".

Бай Цзин посмотрел на Нин Тао странным взглядом.

Нин Тао пожал плечами: "Что это за взгляд, ты мне не веришь? Я даже могу исцелить демонские кости Цин Чин, что за навязчивая идея Золотой Змеи?"

Белый вздохнул: "Забудь, я же сказал, я в твоих руках, делай со мной все, что хочешь".

Слова, которые Нин Тао слышал в ушах, всегда чувствовал, что что-то не так, но не мог сказать это снова.

Бай Цзин продолжил: "Принуждение золотой змеи - это змеевидная игла, сделанная Бай Шенгом, каждая из которых требует плоти и яда тысячи змей, чтобы продырявить в течение семисот пятнадцати дней, среди которых должна быть Золотая змея, которая является чрезвычайно редкой и драгоценной". После кипячения в течение семисот пятнадцати дней, она была уточнена секретным методом. Иголки из вишневого дерева в форме змеи, которые были утончены, были мягкими, как вода, со змеиными духами и змеиным ядом, которые попадали в кровоток, как только их проглатывали. Обычно он не нападает на людей, но с такой скоростью, когда он слышит скандирование Белого Святого, это ощущение больно, как в аду".

Нин Тао покалывал кожу спины, когда слушал: "Как Бай Шенг вытащил ее?"

Белый Цзин горько засмеялся: "Поступки Золотой Змеи не выходят снова, как только они находятся в теле, они только подчиняются указу демонического метода рафинирования, но я не знаю указ Белого Святого о том, чтобы контролировать Поступки Золотой Змеи, иначе я тоже не был бы под его контролем".

Нинг Тао на мгновение подумал: "Ну и где же он сейчас?"

Белая Цзин колебалась две секунды и внезапно схватила подол свадебного платья и подняла его...........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0196 Первая**

Глава 0196 В первый раз, когда я дёрнул за юбку, это мог быть один фут, два фута или один метр, но с одной царапиной и одним рывком, это был метр восемь.

Белоснежное свадебное платье упало на пол каменной комнаты, пыль не взлетела, это место Нинг Тао очень хорошо прибралось.

Но кого волнует, что земля чистая?

Глаза Нинга Тао, казалось, страдали от сильного гелевого приступа и мгновенно перестали вращаться.

Белый бюстгальтер, белые треугольные брюки, первые маскируют прерывистые волны, вторые - таинственно сексуальные линии. Маленький живот был плоским и мягким со слабыми мышечными линиями, длинные ноги были длинными и прямыми, кожа - белой, как снег, а волосы - без шелка.

История такова, что если Бай Цзин действительно женат на Синь Чжиюэ, даже если она потеряет свою жизнь и имущество своей семьи, это будет стоить того. Но с его точки зрения, как свидетеля, это была еще одна хорошая капуста, которую грызла свинья.

Атмосфера в каменном доме мгновенно стала неловкой и напряженной.

По сравнению с неловкостью и нервозностью Нин Тао, Бай Цзин выглядел совершенно щедрым, когда она улыбнулась и сказала: "Брат Нин, у кого лучшая фигура для меня и моей сестры"?

Нин Тао потом отозвался: "Все хорошо, все хорошо... Почему ты спрашиваешь, сейчас не время говорить на эту тему, где этот компас с золотой змеей?"

"Угадай, я посмотрю, насколько ты хорош как врач по выращиванию с твоими глазами." Уайт сказал.

Если бы она просто сказала "вы догадались", Нинг Тао определенно не догадался бы, но она сказала, что хочет видеть его зрение как Доктора Культивации, так что он должен был пойти и наблюдать за ним. Его глаза приземлились на ее маленькие треугольные брюки, и вдруг ему что-то пришло в голову, а лицо необъяснимо покраснело.

Лоб белый слегка бороздил, "Куда ты смотришь? Не пойми меня неправильно, это не там, это в моем чреве."

Нин Тао поспешно сдвинула свой взгляд вверх и приземлилась на свой маленький живот, пробудив оба глаза и нос до состояния, в котором она смотрела и нюхала.

Жизненная аура Бай Цзина имеет сильную демонскую ауру, за исключением этого, все остальное в норме. Он нюхал все ароматы, которые исходили от ее тела, подавляющее большинство из них нормальные, но были отдельные запахи, которые смущали его и раздражали его.

Результаты этого взгляда и запах вышли быстро, Нинг Тао не обнаружил существование золотого змеиного внушения вообще, не было ауры жизни, и запах не высвобождался. Ему было тяжело, он не мог просто вскрыть ей живот, чтобы найти паразита золотой змеи, не так ли? Более того, он не мог найти принуждение золотой змеи, как в поисках, так и в запахе, и он определенно не мог найти его, даже если бы он разрезал ее маленький живот.

"Нашли?" Уайт спросил.

Нин Тао покачал головой: "Нет, вы сказали, что принуждение золотой змеи было сделано из вишневого дерева и тысячи ядовитых змей, мягких, как вода, и не выйдет снова после того, как войдет в кровь. Я не вижу его, и я уверен, что ты тоже не видишь его, так как ты можешь быть уверен, что он у тебя в утробе?"

Уайт на мгновение замолчала, прежде чем сказать: "Мое собственное тело, я, конечно, знаю лучше тебя". Кроме того, "Принуждение золотой змеи" изготавливается из рафинирования тысячи ядовитых змей со змеиными духами....".

"Продолжай говорить". Нинг Тао призывает, что вы продаете в этот критический момент?

"Змеи - это животные, которые любят пещеры." Уайт сказал.

Лицо Нин Тао сразу же показалось капитальным смущением, если она произнесла это на одном дыхании, он может и не чувствовать себя смущенным, но после паузы и колебаний, он неизбежно будет иметь ненормальную ассоциацию с очень обычным словом "пещера".

"Что ты собираешься с этим делать?" Уайт спросил.

Нин Тао на мгновение задумался и открыл свой рот: "Кроме белого заклинания Святого Песнопения, оно скрывалось всё это время?"

Бай Цзин сказал: "Не совсем так, каждый раз, когда моя демоническая сила улучшается, она просыпается, но она не будет нападать на меня".

Сердце Нин Тао пошевелилось: "Стимулирует ли его твоя демоническая сила?"

"Наверное, я его носитель, и когда мое тело и демоническая сила сильно изменятся, это определенно повлияет на него."

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Думаю, я нашел способ избавиться от навязчивой идеи Золотой Змеи".

Белый Цзин с тревогой сказал: "Скажи мне, какое решение?"

Нин Тао, однако, не объяснил, а сказал в дверь: "Цинь Чжоу, ты входишь".

Цинь Чжуй последовала и вошла, увидев, что Бай Цзин был одет только в бюстгальтер и треугольные брюки, она улыбнулась: "Я не знаю, какому мужчине повезло выйти за тебя замуж, у меня отличное тело. Она последовала за ним и добавила: "Если ты не можешь найти подходящего, я могу тебя познакомить".

Нин Тао не любопытно сказал: "Представляю вас, это критический момент, что вы говорите о вас, кстати, у вас есть Древний Поиск Дэн, который я дал вам с вами?"

"Там, тогда драгоценные вещи, которые я, безусловно, должен носить с собой." Цинь Чжуй сказал. Она достала из ремня маленькую фарфоровую вазу и передала ее Нин Тао.

Нин Тао вытащил пробку из бутылки и вылил остатки "Поисков предков" Дана в руку. Каменная комната была наполнена странным ароматом Дана и маленьким кристально чистым светом Дана. Создается впечатление, что то, что он держал в руках, было не эликсиром, а волшебной жемчужиной.

Бай Цзин уставился на остатки "Поиска предков" Дана в руке Нин Тао и сказал: "Разве это не то зелье, которое ты дал Бай Шенгу в качестве цены невесты?".

Не дожидаясь разговора Нинг Тао, глаза Нинг Тао были горячими, а затем пейзаж изменился. Белый Цзин и Цинь Чжуй исчезли и были заменены бессмертным стариком, истинным хозяином дома, Сюань Тянь Цзы. Он стоял за своим столом с пером в руке и собирался написать веером. Вентилятор - небьющийся, на его лице написано слово "небьющийся", дракон летает и танцует с большой силой.

Каждый раз, когда он входил в аллергическую реакцию остатков Предков Поиск Дан, Нин Тао будет иметь странное чувство, как будто он был в прошлом, но пейзажи, которые он видел каждый раз, были разные. Даже краснокожая женщина, которая несколько раз появлялась на его линии зрения, была бы одной и той же, ее обстоятельства менялись бы, и ее движения не были бы одинаковыми каждый раз, когда она появлялась. О чём это ты? Он ничего из этого не знал.

"Брат Нинг, что с тобой?" Голос Бай Цзина прозвучал.

Нин Тао чувствовал себя так, как будто он слышал голос другого мира в другом пространстве, и Бай Цзин стоял рядом с ним, но голос, который он услышал, казалось, исходит из глубины далекого неба, туманный и неоднозначный.

"Брат Нинг?" Это был голос Цинь Чжоу.

Нин Тао просыпается после того, как услышал голос Цинь Чжоу, и "старое время" исчезает, как и Сюань Тяньцзы, который пишет на вентиляторе, и Цинь Чжоу и Бай Цзин снова входят в его поле зрения. Он не осмелился снова взять остатки Дэна "Поиск предков" и засунуть его в руку Бай Цзина: "Съешь его".

Нет-нет-нет, я не могу есть".

Нинг Тао сказал: "Это спасает тебя, ешь быстро".

Цинь Чжуй также сказал: "Сестра, просто съешь его, этот эликсир драгоценен, но брат Нин может его усовершенствовать, в будущем я просто позволю ему усовершенствовать его для меня, твой бизнес важен, съешь его быстро".

Женщина положила остатки предков Дана в рот и проглотила их полным ртом слюны.

Нин Тао последовал: "Цинь Чжоу, подержи свою сестру для меня и не позволяй ей двигаться".

В тот момент, когда он заговорил, мисс Бай упала прямо на землю, вспенивая рот.

Эта ситуация была пугающей, но Инь Мо Лан уже давно проверил правильность остаточной версии "Поиск предков Дана", что было лишь побочным эффектом при приёме лекарства.

Цинь Чжоу прыгнул на неё и перевернулся после того, как держал Цинь Чжоу, она дала ей опору и крепко держала её на руках.

Снежная кожа белой внезапно набухла, и под ее кожей были отчетливо видны вены с приливом голубой энергии. Её рот продолжал издавать ужасные звуки "ой и ай".

Нин Тао быстро бросился под одну стену каменной камеры, открыл замок с кровью и пронзил головой в дверь аспекта.

"Брат Нинг, куда ты идешь?" Цинь Чжуй вообще не мог прочитать операцию Нин Тао, но с этим одним предложением кунг-фу Нин Тао вернулась в строй и уже имела в руках лишнюю веревку.

Эта веревка также является лекарственной веревкой для Небесной клиники.

Нин Тао тоже не сказала ни слова, взяла тело и подошла, чтобы связать Бай Цзина. В мгновение ока Бай Цзин связана руками и ногами в узлах.

Демон веревки и змеи Белый Цзин, этот образ немного горячоглазый.

"Ах..." лаяла Бай Цзин с открытым ртом, и звук сотрясал каменную комнату, вызывая жужжание. После этого эти слабые линии мышц на ее теле вдруг стали очевидны, мощные бицепсы, восемь дисковых мышц, как пресс, пара красивых ног также полна страшных мышц, даже грудь была заметно мускулистый, создавая впечатление, что жесткий, как железо.

Внезапный всплеск мышц поддерживал веревку для сбора лекарств, но веревка для сбора лекарств имела обратную эластичность, поэтому она просто держалась за веревку для сбора лекарств. Она вообще не могла двигаться из-за того, что ее держал Цинь Чжоу.

Нин Тао пробудила глаза и нос вовремя, чтобы увидеть и понюхать состояние предыдущего поля погоды Бай Цзин, и все ароматы на ней были под его контролем.

На этот раз он, наконец, увидел паразита из золотой змеи, который скрывался в утробе Бай Цзин, как кровеносный сосуд в стене ее утробы. Ее тело и демоническая сила находились в состоянии ужасающего распространения, и она была взволнована и беспокойна, но не было команды заклинания, и она не нападала на своего носителя.

После того, как время было слишком поздно, Нинтао решил, где находится паразит золотой змеи, и игла вонзилась в живот Бай Цзин, проникая в ее плоть и кровь, и поразила паразита золотой змеи напрямую.

Эта игла, с беспрецедентно сильной волей к уничтожению, также была самой мощной иглой Небесной Иглы Вирусной Болезни, которую когда-либо использовала Нинг Тао. Просто она направлена не на хозяина, Бай Цзин, а на паразита золотой змеи, скрывающегося в ее утробе.

Небесная Игла, представляющая Иглу Небесного Дао.

Сбежать некуда!

По мере продолжения болезни золотая змея в форме змеи вынуждена была свернуться и бороться за свою смерть.

"Ах... Ах..." кричала Бай Цзин, как бобы пота прорастают из ее кожи один за другим, как мокрый человек, выловленный из воды.

"Брат Нинг, что случилось с моей сестрой?" Цинь Чжуй нервничал.

Нин Тао призывал свою духовную силу и злые помыслы уничтожить его волю, и даже не потрудился объяснить это Цинь Чжуй.

Продолжение использования Небесной Иглы Небесного Злодеяния, которое также является первым.

Белая Цзин кричала в течение пяти минут, прежде чем остановиться, ее глаза плотно закрылись, и она была без сознания.

Нинг Тао также вытащил эту небесную иглу, и из синего тела иглы вышла маленькая змеиная штучка, похожая на пиявку. При первом же взгляде на ветер он загорелся, превратился в пепел и упал с Небесного Иголочного Убийцы, но на земле не осталось пепла.

"Готово". Нин Тао выпустил длинный вздох, и когда он закончил, он внезапно упал в темноте на глазах.

Он был слишком устал.

За это короткое время до того, как он потерял сознание, он почувствовал мягкость на лице, но он не знал, что это такое. Он также слышал, как Цин гнался за ним, но и он не слышал его отчетливо, и сразу же после этого он полностью потерял сознание.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 197: Дорога**

197 Главы Набор дорог Дом Крыла Ва.

Спецназ, выполняющий экстренные приказы, блокировал все выходы и въезды, не давая никому возможности войти или выйти без объяснения причин. Даже сигнал мобильного телефона был заблокирован, и гости на приеме в честь помолвки не могли ни с кем связаться снаружи, поэтому они не могли сделать несколько фотографий и отправить круг друзей или что-нибудь в этом роде.

Хороший прием в честь помолвки оказался таким, что никто не мог его предсказать.

Чжао Ушуан стоял перед разбитым окном, уставившись манекеном на кусок горного леса, на который было обращено окно.

Окно разбил Нинг Тао.

Окна были разбиты, люди ушли, и ее сердце было в смятении.

Когда Цинь Чжуй сделал ей предложение Нин Тао, хотя она ясно знала, что Цинь Чжуй не может заменить Нин Тао, и предложение Цинь Чжуй было бесчисленным, ее ощущение было похоже на счастье, стучащееся в дверь, и она была так счастлива. Но затем Нинг Тао стал грабителем могил, и был опознан на месте, а также есть видео с камер наблюдения, улики ошеломляют. В тот момент ее сердце было в смятении, и на некоторое время, она даже почувствовала, что ее эмоциональное достижение на Нин Тао было только обман, и она чувствовала себя тяжело.

Тогда есть путаница и путаница, как она, большая звезда с большим будущим, и, возможно, даже горячая звезда мирового класса, может быть с грабителем могил?

Но она не ожидала этого, как раз тогда, когда она не знала, как встретиться с Нин Тао, Нин Тао Джедай ответил, сказав, что он был аутсайдером Государственного бюро по особым делам, и что ограбление могил было всего лишь секретной миссией. Никто не верил, что это было правдой в то время, но менее чем через двадцать минут спецназ пришел и заблокировал это место.

Теперь сердце Чжао Ушуана еще больше в смятении.

"Мисс Ушуанг". Человеческий голос исходил сзади.

Чжао Ушуан собрала свои грязные мысли и повернулась, чтобы посмотреть на человека, стоящего позади нее. То, что она видела, было красивое и красивое лицо Ли Сяофэн, но именно такое лицо, которое понравилось бы большинству женщин, заставило ее чувствовать себя неуютно. В то время, если бы этот парень не уронил камень и не прошептал эти зажигательные слова ей на ухо, как она могла облажаться и почувствовать, что Нин Тао лжет ей!

Ли Сяофэн показал теплую улыбку: "Госпожа Ушуань, на что вы смотрите?"

Чжао Ушуан не имел доброй милости сказать: "Какое отношение я вижу к тебе?".

Ли Сяофэн улыбнулся, не подумав: "Госпожа Ушуан, я здесь специально, чтобы извиниться перед вами за то, что случилось раньше".

"Извиниться?"

"Я неправильно понял вашего друга доктора Нинга, посмотрев видео с камер наблюдения, я подумал, что он грабитель могил, но я не думал, что он... ну, я понимаю, что он агент, я не думал, что он на самом деле был на задании". Я циник, и мне жаль, что я сказал то, что не должен был говорить в пылу этого момента". Сказав это, Ли Сяофэн слегка склонил голову в извинениях перед Чжао Ушуаном.

Но как только он склонил голову, Чжао Ушуан натянул ноги и ушел, даже не глядя на него.

Ли Сяофэн поднял голову, улыбка на его лице исчезла, только смущение и гнев.

Командир двухстороннего спецназа Чжао Ву поехал, она хотела спросить, вернулась ли поисковая группа, и нашли ли они Нин Тао.

Командир спецназа допрашивал отца и сына Синь Чжиюэ и Синь Чанцзяна с серьезным выражением "Откуда взялась эта древняя гробница?".

Синь Янцзы последовал: "Господин, эта древняя гробница - гробница предков нашей семьи".

Командир спецназа сорвался: "Я вижу, ты не знаешь, во что ввязываешься, и лжешь мне в лицо?"

Синь Чанцзян жестко сказал: "Сэр, я не вру, это действительно могила предков нашей семьи. Фамилия моего любовника - Чжу, а этот саркофаг - также саркофаг Чжу Хунъюй, дочери третьего князя Чжу династии Мин, а мой любовник - потомок Чжу Хунъюй, так что для нас не противозаконно хранить древнюю усыпальницу и приносить жертвы нашим предкам, верно?".

Командующий спецназом холодно ворчал: "Меня зовут Цинь, это что, мавзолей Цинь - тоже усыпальница предков моей семьи?".

Синь Чжиюэ бормотал низким голосом: "Цинь Шихуань по фамилии Чжао".

"Что ты имеешь в виду? Говори!" Командир спецназа ругал. Очевидно, что кто-то проинструктировал его, чтобы он сначала чему-то научился, но он явно не был хорош в допросе.

"Нет, ничего". Синь Юй не осмеливался говорить в ответ.

Синь Чанцзян остроумно изменил тему: "Сэр, вы слышали что-нибудь от моей любви? Я волнуюсь за него в глубине души, не могли бы вы дать мне представление о ситуации?"

"Эй, я спрашивал тебя о древней гробнице, ты намеренно меняешь тему?"

"Я беспокоюсь за безопасность моей жены, не так ли?"

Командир спецназа был немного не в себе.

Чжао Ушуань хотел спросить его, есть ли у него новости о Нин Тао, но она колебалась, когда увидела его грустное лицо, беспокоясь, что она прикоснется к носу, если она пойдет спросить в это время.

Вдруг раздался голос: "Этот офицер, если вы не возражаете, позвольте мне попросить вас".

Это был голос, который Чжао Ушуан никогда в жизни не сможет забыть, это был голос Нин Тао. Она повернулась в панике и, взглянув, увидела Нинг Тао, идущего в эту сторону от входа в зал. Он все еще был одет в черный костюм, только на белой рубашке на груди были отпечатки обуви, и на ней была кровь.

Чжао Ушуан последовал за ними и приветствовал их, встревоженно говоря: "Брат Нин, почему на тебе кровь, ты ранен?". Ты в порядке?"

В углу рта Нинг Тао появился намек на улыбку: "Я в порядке, не волнуйся".

На секунду или две у Чжао Ушуань появилось желание обнять Нин Тао, и ее руки слегка распахнулись, но, не дожидаясь, пока она наберётся храбрости, чтобы сделать этот шаг, Нин Тао уже потерла плечи и прошла мимо.

"Поговорим позже". Нинг Тао сказал.

Чжао Ушуан посмотрел на спину Нин Тао и почувствовал в сердце пустое чувство, что он что-то потерял.

Командир спецназа посмотрел на Нин Тао, этот взгляд, казалось, что-то подтверждает, а затем он осторожно сказал: "Могу я спросить, вы господин Нин Тао Нин?".

Нинг Тао кивнул: "Да, я Нинг Тао".

Командир спецназа вдруг встал прямо, сорвался и отдал честь Нин Тао, и сказал: "Мен Мен Бо, я приветствую вас от имени тех товарищей, которых вы спасли!".

Нин Тао замер на мгновение, а затем также стоял прямо и вернул военное приветствие командующему спецназом. Но его военные манеры были не совсем стандартными, в конце концов, это были всего несколько дней военной подготовки на первом курсе, не совсем военные.

Ли Би, Мэн Бо снова поднялся и пожал руку Нин Тао: "Я был на нескольких миссиях с товарищем Цзян Хао и слышал, как она говорила о тебе. Среди воинов, которых вы спасли, были и те, кто перешел с нашей стороны, и я слышал некоторые из их историй о вас. В то время я хотел бы как-нибудь встретиться с вами, но я не ожидал встретить вас здесь, какое удовольствие!"

Так и было.

Нин Тао тоже был вежлив: "Офицер Мэн не вежлив".

Мэн Бо сказал: "Ты также сказал, что не нужно быть вежливым, как тебя зовут, сэр, я немного старше тебя, просто зови меня в будущем Большой Брат Мэн".

Нин Тао засмеялся: "Брат Мэн, есть ли у Цзян Хао время, чтобы она приехала?"

Мамбо сказала: "Она сказала ехать в аэропорт, когда позвонила мне, я не мог дозвониться до нее по телефону, она, наверное, уже в самолете".

Нин Тао сказала: "Перед тем, как она придет, могу я задать Синь Чанцзяну и Синь Чжиюэ несколько вопросов, было бы хорошо, если бы Цзян Хао пришел и сообщил ей о ситуации побыстрее".

"Что не нравится в этом, просто спроси". Мумболиец согласился, даже не задумываясь об этом. После этого он также вызвал нескольких воинов, чтобы очистить окрестные гости, в том числе Чжао Ушуан.

Нин Тао приехал перед отцом и сыном семьи Синь и случайно взял с собой стул и сел, не разговаривая, просто посмотрел на Синь Чанцзяна и Синь Чжиюя. Перед тем, как открыть рот, он должен был бы немного заварить, и в процессе, он также должен был бы наблюдать реакцию Синь Чанцзяна и Синь Чжиюя.

Синь Чанцзян избегал взгляда Нин Тао.

Синь Чжиюэ посмотрел прямо в глаза Нин Тао, не боясь и не скрывая гнева в сердце: "У тебя еще есть лицо, чтобы вернуться?".

В углу рта Нинг Тао появился намек на улыбку: "Чего я стыжусь? Боюсь, ты еще не понял, что происходит. Твой сын в беде, и ты собираешься выставить себя дураком передо мной?"

"Ха!" Синь Юй холодно ворчал, "Алармист"! Думаешь, сможешь меня напугать? Кроме того, ты не будешь играть со всей этой кражей могилы моих предков, это вопрос законности, и пока ты так же хорошо связан, как и ты, я позвоню в полицию, подам на тебя в суд и пойду против тебя в суд!".

Нинг Тао слабо сказала: "Гробница предков твоей семьи"? Какие у вас есть доказательства, что это могила предков этой семьи? Твою мать зовут Чу, значит, она потомок Чу Хонъю? Есть ДНК-доказательства? Если вы не сможете получить ДНК-доказательства, ваша семья окажется в большой беде. Вы не только украли драгоценные артефакты из древней гробницы, вы даже украли древнюю гробницу. Считайте ли вы значение, и сколько лет, по-вашему, кому-нибудь из членов вашей семьи придется сесть в тюрьму за то, что вынесли этот грех?".

Синь Чжиюэ был безмолвным в тот момент.

Нин Тао продолжил: "Позвольте мне сказать вам еще одну вещь: генеральный директор Shancheng Blueprint Biotechnology, Лин Цинхуа, сейчас находится в очень похожей на вас ситуации, он пропал без вести и его жизнь или смерть неизвестна. Вещи, которые скрывает ваша семья, нет, вещи, которые ваша семья украла из древней гробницы, вызывают большое беспокойство, даже враждебные силы за пределами страны использовали свои вооруженные силы, чтобы ограбить ее, и если вы все еще думаете, что я украл древнюю гробницу вашей семьи, то я уйду сейчас, как будто я ничего не говорил. Однако, это мой последний шанс дать твоей семье, не сейчас, и в будущем, даже если твоя семья встанет на колени передо мной и будет умолять меня, я не буду беспокоиться о тебе".

Лицо Синь Юя было уже не таким уверенным в себе и смиренным, как раньше, но его сердце опять было очень невольным.

"Мои последние слова к вам, отец и сын, что Бай Шэн не хороший человек, Чу Хунцинь попал в его руки, без моей помощи, ее шансы на выживание равны нулю". Как ты выберешь, все зависит от тебя". Сказав это, Нин Тао встал со стула и приготовился к отъезду.

Синь Чжиюэ открыл рот, чтобы позвать Нин Тао, но, в конце концов, не получил слова, он не мог отпустить свое лицо в конце концов.

Синь Чанцзян открыл рот: "Доктор Нин, пожалуйста, останьтесь".

Нин Тао на самом деле не хотел уходить, просто перед лицом таких людей, как Синь Чанцзян и Синь Чжиюэ, это не помогло бы поставить сцену. Он сел, неподвижно, и сказал: "Скажи мне, где этот настоящий фрагмент черепа?".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0198 Аутентичный фрагмент нефритового черепа киноваря.**

Глава 0198 Аутентичный фрагмент черепа Чжу Хунъюй Синь Чанцзян колебался: "Доктор Нин, я знаю кое-что о ситуации.......".

Синь Чжиюэ внезапно прервал слова Синь Чанцзяна: "Папа, успокойся! Этот человек никогда не был другом нашей семьи Грехов, вы сказали ему, что он повернулся и ушел, он ни капельки не поможет нашей семье"!

Синь Чанцзян сразу закрыл рот.

Нин Тао внезапно встал и помахал по лицу Синь Чжи Юя.

С хрустящим звуком, Синь Чжи Юй мгновенно дрогнул, он замер на мгновение и вдруг гневно сказал: "Ты осмеливаешься меня ударить"!

Как только его слова упали, левая рука Нин Тао снова отмахнулась, и по другую сторону лица Синь Чжи Юя ударили пощёчиной.

Папа! Был ещё один громкий голос, и отпечатки пальцев поднялись по обеим сторонам щек Синь Чжи Юя, и огонь извергался из обоих его глаз, "Ты..."

Папа!

Это была третья пощечина, и ничья была еще тяжелее второй пощечины, а голова Синь Чжи Юя была снята, и из угла его рта вылился след крови. На этот раз он, наконец, держал рот на замке.

Мамбо и несколько спецназовцев видели это, но никто не подошел, чтобы остановить это. Мэн Бо, в частности, также сознательно повернулся и притворился, что не видит.

Синь Чанцзян встал и гневно сказал: "Ты, как ты можешь ударить кого-то?". Чтобы драться, ты приходишь ко мне!"

Нинг Тао холодно сказал: "У тебя все еще хватает наглости говорить такие вещи? Первая из трех моих пощечин для тебя, отцовская, ты вырастила своего сына, не научив его, посмотри на человека, которого ты вырастила".

"Ты........." Синь Чанцзян был в ярости.

Нин Тао, однако, не сохранил никаких эмоций: "Я ясно дал понять, что ты не дурак, ты должен очень хорошо знать, насколько опасен сейчас твой любовник". Ваш сын мешает вам говорить правду, хотя он знает, что его мать находится в очень опасной ситуации. Он думал о себе, он думал о своей матери? Другими словами, если бы вас похитили, вы бы ожидали, что он спасет вас?"

Синь Чанцзян был ошарашен словами Нин Тао.

Нин Тао продолжил: "Эта вторая пощечина была дана мной от имени его матери, она очень умная женщина, которая сделает все, чтобы достичь своей цели". Она выкопала мне яму, но я не держу обиды, я даже могу ее понять. Знаешь, почему я ее понимаю? Как женщина, она ставит себя в опасное положение, чтобы защитить мужа и детей. Разве не печально, что вы здесь, чтобы рассчитать прибыль или потерю интереса, когда она даже не боится умереть, чтобы защитить вас?".

Эти слова ввергли Синь Чжи Юя в состояние полного неверие.

Нин Тао снова открыл рот и сказал: "Третья пощечина - это то, что я хочу дать себе, это ничто для такого миллиардного человека, как ты, чтобы найти чувство превосходства в моем теле, и я не утруждаюсь думать об этом". Но ты приходишь за мной снова и снова только за то, что провоцируешь меня, ты правда думаешь, что я в хорошем настроении для издевательств? Ты думаешь, что можешь делать с деньгами все, что захочешь? Весь закон должен служить тебе? Ну, я тебя еще раз ударю, а ты позвонишь в полицию и арестуешь меня."

Нинг Тао снова поднял руку.

Синь Чжиюэ подсознательно уклонился, но пощечина Нин Тао его не заманила, а только немного напугала.

Нин Тао слабо сказал: "Синь Чжиюэ, закон не может защитить тебя иногда, как сейчас, я могу ударить тебя или я не могу ударить тебя".

Синь Чжи Юй прикрыл его лицо, послесвечение из угла глаз, глядя на Мэн Бо, который стоял спиной к этой стороне, но он не отреагировал вообще.

Законы, а иногда и слепые пятна.

"В последний раз спрашиваю, где настоящий череп?" Нин Тао посмотрел на Синь Чанцзяна, его голос замерз, ''Если вы, ребята, знаете ситуацию, но не говорите нам, в случае, если Бай Шенг вынудит местонахождение фрагмента черепа из рта вашего любовника, а затем схватит его на шаг впереди, ваша семья столкнется с тюремным заключением! Древние постройки в вашем саду не все законны, их действительно нужно расследовать, если будут совершены преступные действия обмана, коварства и похищения, они все будут ликвидированы!

Синь Чанцзян поднял руку и вытер холодный пот со лба: "Я сказал, я знаю, где это, я могу отвезти тебя туда".

Губы Синь Юя шевельнулись, но на этот раз его отца больше не остановили.

"Мистер Нинг, пожалуйста, следуйте за мной". Река Синь Янцзы ведет вперёд, прежде чем она уйдёт.

Нин Тао позвонил Мэн Бо: "Брат Мэн, иди сюда".

Мамбо кивнул и последовал за ним.

Во главе с Синь Чанцзяном, Нин Тао, Мэн Бо и Синь Чжи Юй вместе прибыли в родовой зал семьи Синь. Войдя в зал предков, Синь Чанцзян пошел прямо под стену за храмом и нажал на кирпич "Тяжелая восьмерка", а после того, как секретный проход открылся, он вошел на талии своей кошки.

Нин Тао был любопытен в своем сердце и мрачно сказал: "Я был здесь со старейшиной Инь, и старейшина Инь очень хорошо знает планировку этого места, даже органы знают об этом, но мы с ним не нашли никакой подсказки о настоящем фрагменте черепа, где он спрятан".

Каменная дверь в склепе была открыта, и луч тактического фонаря Менг Бо засиял, давая представление о саркофаге, помещенном в середине камеры. Похоже, что "место преступления" было сохранено, и даже триллиметровая пыль у подножия саркофага не была очищена.

Синь Чанцзян шел прямо к саркофагу, сначала встал на колени на футоне, а затем трижды вежливо поклонился, прежде чем подняться на саркофаг. Он протянул руку, чтобы подтолкнуть саркофаг, но крышка была несколько сотен фунтов, и он не мог подтолкнуть ее вообще.

"Позволь мне это сделать". Нинг Тао поднялся и открыл крышку саркофага.

Саркофаг был пуст, за исключением желтовато-белой плащаницы, лежавшей на дне. В последний раз, когда музей открывал фрагмент черепа, после того, как он попал в руки Нин Тао и Инь Мейлана, закрыли гроб и ушли, никто из них не открыл плащаницу для осмотра.

Это под плащаницей?

Нин Тао сделал шаг в сердце, а затем пробудил нюхательное состояние носа, но он не почувствовал запаха костей после нюхания скаута.

Но как раз в тот момент, когда Нин Тао был в недоумении, Синь Чанцзян снова сказал: "Доктор Нин, пожалуйста, опустите крышку и переверните ее".

Нинг Тао непосредственно прижал крышку гроба, которая весила несколько сотен фунтов, положил ее на землю и перевернул на небо.

Внутри крышки гроба находится первоклассная резьба по картине горы и заката.

Глаза Нинга Тао приземлились на круг захода солнца на диаграмме "Закат горной реки", и он уже догадался, где скрывается тайна.

Конечно, Синь Чанцзян присел на корточки и протянул руку, чтобы надавить на этот раунд заката. Закат должен был выпячиваться, но он затонул с этим прессом.

Внезапно выскочила "горная вершина" на Карте Заката, и было обнаружено скрытое отделение, содержащее фрагмент черепа. Он был идентичен фрагменту поддельного черепа, а циановое написание было видно смутно.

Пока все смотрели на этот фрагмент черепа, Нин Тао вытащил свой мобильный телефон и записал на него короткое видео, используя все возможные углы слова.

Мэн Бо оглянулся на Нин Тао.

Нин Тао убрал телефон, но он знал, что Мен Бо, скорее всего, узнал о том, что делает, тайно снимая.

У Мен Бо губы шевельнулись, но в конце концов ничего не сказали, посмотрев на него, прежде чем вернуться к нему.

Нин Тао знал, что если бы он не спас тех охранников спецназа в ботаническом саду Blueprint Biotechnology, то, боюсь, Менг Бо не закрыл бы на это глаза. Вероятно, была причина, по которой у этих охранников спецназа был друг или брат Мен Бо, короче говоря.

Синь Чанцзян протянул руку и приготовился взять фрагмент черепа.

Мен Бо сломался, "Не двигайся! А как насчет чего-то сотни лет, сломанного?"

Река Синь Янцзы вытянула за ним руку.

Мэн Бо сказал: "Доктор Нин, лучше тебе это сделать, я тебе доверяю".

Нин Тао кивнул, когда подошел и осторожно поднял кусочки черепа. Фрагменты черепа, хотя им и сотни лет, не соприкасаются с воздухом, имеют небольшие признаки выветривания, выглядят белыми и колючими. Но после контакта с воздухом в помещении гробницы его цвет вскоре проявил признаки желтеющего окисления.

"Доктор Нинг, вы видите, правда ли это?" Мамбо спросил.

Одно слово разбудило мечтателя, и Нинг Тао последовала за ним и начала молча запоминать содержимое фрагментов черепа. Хотя он снял короткий видеофильм, нет никакой гарантии, что есть что-то, что он не мог видеть ясно или пропустил, поэтому, делая ментальную заметку, он добавлял бы "страховой полис".

Спустя фут и две минуты Нин Тао передал фрагмент черепа Мэн Бо, "Брат Мэн, этот фрагмент черепа настоящий". Береги его и жди, пока Цзян Хао придет и разберется с этим".

Мамбо кивнул, снял шляпу и вставил фрагменты черепа.

Нин Тао вдруг вспомнил кое-что: "Кстати, где камеры наблюдения в этой гробнице?"

Синь Чанцзян сердечно приподнял палец к глиняному кирпичу на голове.

Нин Тао последовал за пальцами и увидел маленькую черную точку, что было более очевидно, когда Менг Бо взял тактический фонарик.

"Эта камера включена?" Нинг Тао спрашивал.

Синь Чанцзян кивнул.

Нин Тао изначально хотел предложить пойти в терминал мониторинга, чтобы искать возможность удалить видео мониторинга только сейчас, но подумал об этом и сдался. Он только что снял короткое видео о том, как он держит фрагмент черепа и смотрит его, и это было все еще по просьбе Менг Бо. Он не сделал ничего плохого. Какой смысл снимать?

"Пошли отсюда, эта штука в моих руках все еще заставляет меня нервничать." Мамбо сказал.

"Ну, об этом нужно позаботиться". Нин Тао сказал, а затем последовал за Менг Бо на улицу.

Синь Чжи Юй внезапно набрался смелости, чтобы потянуть за руку Нин Тао: "Ты ведь спасешь мою мать, да?"

Нин Тао взглянул на хватку Синь Чжи Юя.

Синь Чжиюэ необъяснимо нервничал и нервно отпустил руку Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Синь Чжи Юй, ты ошибаешься?"

Синь Юй опустил голову, а потом снова кивнул.

Нинг Тао сказал: "Ты помнишь, что я тебе сказал?"

Синь Чжи Юй замер на мгновение, и вдруг его ноги стали хромать, и он собирался встать на колени на земле.

Нин Тао протянул руку помощи и притормозил Синь Чжи Юя: "Вот что я хочу сказать, ты можешь встать на колени и признаться в своих ошибках ради матери, достаточно иметь это сердце, я спасу твою мать, когда увижу это дочернее сердце выше твоего".

"Спасибо". Лицо Синь Юя было заполнено позором.

До тех пор, пока у человека есть сыновье благочестие, он не может быть хуже.

Однако, может ли она быть спасена или нет, зависит от судьбы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**глава 0199**

Глава 0199 Притворяясь, Цзян Хао пришел и привез с собой команду экспертов. Мэн Бо передал фрагмент черепа, извлеченный из крышки саркофага, Цзян Хао, который просто посмотрел на него и передал группе.

После обработки фрагментов черепа, Цзян Хао дал Нин Тао пустой взгляд: "Ты пойдешь со мной на минутку, мне нужно поговорить с тобой".

"Хмм." Нин Тао ответил, догадываясь, что Цзян Хао был по крайней мере десятки вопросов в его голове на данный момент и хотел найти ответы от него, так что он должен был поговорить с ней наедине.

Цзян Хао привел Нин Тао в коридор, где была беседка, и вокруг было тихо, просто место, чтобы поговорить о вещах.

Мэн Бо сказал: "Остальные могут уйти, но лучше не говорить ерунду, не посылать круг друзей или что-то в этом роде, заложники еще не вышли из опасности, если заложники убиты из-за того, кто вы есть, то они будут нести ответственность".

Гости уезжали толпами, только Чжао Усиангао и Нин Тао покинули коридор, чтобы уехать.

Цзян Хао и Нин Тао даже не вышли из коридора, ведущего к павильону, когда сзади них раздался голос специального солдата: "Остановитесь, пожалуйста, уходите отсюда".

Где бы ушел Чжао Ушуан, открыв рот и взывая: "Брат Нин, брат Нин!".

Нин Тао остановился в своих треках и повернулся, чтобы посмотреть на Чжао Ушуана, но, не дожидаясь, пока он что-нибудь скажет, Цзян Хао сказал: "Подожди минутку".

"Поговорим позже". Нин Тао также сказал слово, он знал, о чем Цзян Хао хочет поговорить с ним, Чжао Ушуан, очевидно, не мог остаться и слушать.

Подобно тому, как его слова упали, Цзян Хао просто протянул руку и схватил его за руку, потянув за собой и уехал.

Углы рта Чжао Ушуана сразу изогнулись.

Войдя в беседку, Цзян Хао отпустил руку Нин Тао и открыто сказал: "Почему здесь Чжао Ушуан?".

Нин Тао думал, что она сразу перейдет к теме, но он не ожидал, что ее первый вопрос будет на самом деле таким, он горько засмеялся: "Ушуан снимает в официальном городе, она и Синь Чжиюй - друзья, они пришли после получения приглашения, я не знал заранее".

Цзян Хао пробормотал: "Ушуан, Ушуан, это очень интимно - кричать".

Нинг Тао, ".........."

"Чтобы перейти к делу, я не подставлял тебя с какой-то секретной миссией, так как ты оказался в чьей-то древней гробнице?"

"Я ничего не могу с этим поделать, кто бы мог подумать, что в древней гробнице установили камеру-обскуру и засняли видео". Я знаю, что на этот раз я сделал тебя пассивным, так что повернись и я куплю тебе ужин, это извинения?"

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао: "Такие вещи строго запрещены законом, этого действительно достаточно, чтобы привлечь тебя к ответственности и вынести тебе приговор, купить мне еду, и все в порядке?"

Нин Тао также знает, что это нарушение закона, но как владелец клиники, естественный посредник между добром и злом, его злое лицо заключается в использовании зла для контроля над злом, что обрекает его быть "карателем", что закон не позволяет существовать. Что это такое по сравнению с грехом использования зла для контроля над злом или даже для убийства?

Однако, такую тайну нельзя было рассказать Цзян Хао, и Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Я получил информацию, что у клана Синь был секретный рецепт лекарства предков, но я не мог быть уверен в правдивости этой информации, поэтому я отважился войти в родовой зал клана Синь и в древнюю гробницу".

"Битва в Ботаническом саду, Лян Кеминг и Лин Цинхуа исчезли, и План Поиска Предков был приостановлен, и с этим беспорядком, который вы устроили, есть намерение сверху начать План Поиска Предков снова".

Нин Тао сказал: "Даже без этого рано или поздно все бы началось, я просто позволил этому продолжаться".

"Я также знаю, что закрытие программы поиска предков является лишь временным и будет активировано в будущем, но сейчас она активирована благодаря вам..." сказал Цзян Хао после паузы перед тем, как сказать: "Вы сказали, что вы являетесь аутсайдером Бюро по специальным вопросам, и я могу только признать, что то, что случилось сегодня, было секретной миссией, которую я дал вам, отныне вы уже являетесь аутсайдером Бюро по специальным вопросам". Я твой непосредственный начальник, и ты отвечаешь передо мной за все свои действия".

Нинг Тао замер на месте.

"Что, неохотно?"

Нинг Тао горько смеялся: "Я врач и не могу быть человеком в этом отделе".

Цзян Хао ответил: "Ты в одиночку сражаешься с военной командой спецназа, мы даже не можем найти новый секретный рецепт в одном отделе, но ты нашел его, ты так хорош, что не можешь быть, кем ты можешь быть?"

"Можешь придумать что-нибудь еще, я действительно не хочу быть каким-нибудь посторонним человеком." У Нинга Тао было грустное выражение лица.

"Другого пути нет, на этот раз потому что ты послал так много людей, и План Поиска Предков был перезапущен сверху, и я отвечаю за это, если ты отказываешься, как я могу объяснить это им? Просто сделайте мне одолжение, повесьте фальшивое имя, не спешите на работу, я попрошу вас о помощи, если она мне понадобится, посмотрим, все ли в порядке". Тон Цзян Хао изменился, и в его глазах появился намек на взаимную заботу.

Когда она сказала это, Нин Тао почувствовал, что если он снова откажется, то это будет равносильно переправе через реку и сносу моста, и он вздохнул: "Хорошо, я обещаю тебе".

Цзян Хао мгновенно открыл улыбку: "Отныне ты будешь моей личностью".

Нин Тао тоже смеялся: "Итак, лидер, сколько ты мне платишь за месяц? Купить пять страховок и одно золото?"

Цзян Хао сказал: "Согласно стандарту нашего бюро, я дам тебе зарплату в 12 000, но деньги на моей карточке, я сохраню их для тебя, чтобы ты в будущем женился на своей жене". Что касается пяти страховок, то ты аутсайдер, конечно, нет".

Нинг Тао, ".........."

"Ты не купишь мне ужин? Думаю, с этим тоже покончено, и я немного проголодался и просто съел тебя".

"Слишком темно для тебя, чтобы съесть меня, когда ты даже не платишь мне". Я не могу позволить себе пригласить тебя в павильон, я сделаю это за тебя, я отведу тебя туда, где остановлюсь".

Цзян Хао с радостью сказал: "Хорошо, я хочу попробовать твоё ремесло".

Двое мужчин разговаривали, смеялись и покинули беседку.

Чжао Ушуан не ушел, все еще ждет в коридоре.

Увидев Чжао Ушуана, улыбка на лице Цзян Хао мгновенно исчезла. Она ничего не сказала, но ее выражение, похоже, выразилось в словах: "Почему ты еще не ушел?

Чжао Ушуан предварительно сказал: "Брат Нин, это... офицер Цзян Хао, верно?"

Нинг Тао сказала: "Ну, она и есть Цзян Хао".

Чжао Ушуан подошел и протянул руку: "Здравствуйте, офицер Цзян, я Чжао Ушуан, приятно познакомиться".

Из вежливости Цзян Хао все еще пожал руку Чжао Ушуану, только слегка сказав: "Здравствуйте, госпожа Чжао".

Потом слов больше не было, и атмосфера необъяснимо перешла в состояние неловкости.

Нин Тао сухо кашлянул: "Почему бы тебе тоже не прийти ко мне домой на ужин, Ушуанг, я буду готовить, а вы, ребята, сможете попробовать мои кулинарные навыки".

"Хорошо". Чжао Ушуан, не задумываясь, сразу согласился.

Цзян Хао немного нахмурился, но ничего не сказал.

Трое вернулись в зал, а Цзян Хао и члены экспертной группы также несколько минут вели переговоры с Мэн Бо, прежде чем выйти из зала с Нин Тао и Чжао Ушуаном.

Как только Нин Тао вышел из зала, он увидел Синь Чанцзяна, Синь Чжиюя и Семь тетушек, стоявших у двери.

Седьмая тетя смотрела Нин Тао с чувством вины и беспокойства в глазах.

Когда белые пнули Синь Чжиюэ, Семь Курчалок набросились на Синь Чжиюэ, чтобы защитить ее, но Белый Шэн воспользовался возможностью украсть Чжу Хунцинь, и она не осмелилась покинуть Синь Чжиюэ, так что она пропустила лучшее время, чтобы выследить ее. Однако, наверстывать упущенное было нехорошо, а если бы и так, Бай Шенг убил бы ее давным-давно.

Губы Цигунь шевельнулись, как будто она хотела что-то сказать, но у нее не хватило лица, чтобы повторить это.

Синь Чжиюэ поприветствовал его и осторожно сказал: "Доктор Нин, вы обещали спасти мою мать, у вас есть какие-нибудь планы?"

Нин Тао на мгновение подумал и сказал: "Я думаю, что Бай Шенг позвонит и свяжется с вами, ребята, так что вы, ребята, просто скажите ему напрямую, что вещи в моих руках, и пусть он принесет вашу маму в обмен".

Синь Чжиюэ с тревогой сказал: "Но......."

Цзян Хао громким голосом сказал: "Моя сторона не преследовала вашу древнюю гробницу, вам уже повезло, это место заняла полиция, что еще вы хотите, чтобы доктор Нин сделал для вас? Он ясно дал понять, что другая сторона позвонит, потом ты будешь ждать звонка, нет смысла торопиться".

Синь Юй дотронулся до пепла носом и закрыл рот. Он на самом деле очень хорошо знает, что с его матерью и глупости, которые он сделал с Нин Тао, Нин Тао уже очень праведны для него, не кладя камней на колодец, вы все еще ожидаете, что люди пойдут глубоко в драконовую яму и тигровое логово, чтобы спасти свою мать?

Одним словом, на каком основании?

"Просто подожди, твоя мать не будет иметь никакой ценности, если она умрет, то, чего хочет Белый Святой, это секретный рецепт, он позвонит." Нинг Тао ушёл с этими словами и ушёл.

Бордюр за пределами особняка Ронг Хуа полон роскошных автомобилей, миллионы из них дешевые внутри. Электромобиль Tien Tao так внезапно оказался посередине Bentley и Maserati.

Уехавшие гости сели в соответствующие автомобили, и сцена была захватывающей с ревом роскошных автомобилей.

"Я не водил, а мисс Чжао водила?" спросил Цзян Хао.

Чжао Ушуан протянул руки: "Я тоже не водил, я приехал на машине друга".

Цзян Хао сказал: "Я попросил Мэн Бо прислать машину, чтобы отвезти нас".

Нинг Тао сказал: "Нет, нет, у меня есть машина".

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао с инопланетным взглядом: "Когда ты научился водить машину?"

Нинг Тао не объяснил и сделал шаг навстречу своей электрической машине "Небесный Дао".

Цзян Хао и Чжао Ушуан не могли не взглянуть друг на друга, они не видели электромобиль Tian Dao, но золотой дорогой седан Bentley, и Нин Тао ехал в сторону этого Bentley.

Цзян Хао посмотрел с широко раскрытыми глазами и пробормотал: "Я пойду, моя сторона спасает тебе книгу про невестку, когда ты купил Бентли, не сказав мне!"

Но как раз тогда дверь Bentley открылась, и мужчина в возрасте около тридцати лет вышел из машины и помахал Чжао Ушуань: "Мисс Ушуань, пойдемте в мою машину, я знаю хороший западный ресторан, не окажете ли вы мне честь пригласить вас на ужин?".

Когда слова этого магната упали, Нинг Тао случайно вытолкнул электромобиль Tiandao из задней части седана Bentley.

Видя Нин Тао и его электромобиль, Цзян Хао и Чжао Ушуан не могли не посмеяться.

"Ушуанг, над чем ты смеешься?" Молодой магнат также показал улыбку, он думал, что Чжао Ушуан улыбается ему.

Только тогда Чжао Ушуан сказал: "Шеф Чжао, извините, у меня назначена встреча с другом, чтобы пойти к нему домой на ужин сегодня вечером".

Человек по имени Шеф Чжао удивился: "Где твой друг?"

Чжао Ушуан улыбнулся и сказал: "Позади тебя".

Человек, известный как вождь Чжао, затем повернулся, и увидел Нин Тао, который стоял позади него, поддерживая электрическую тележку, и в ту секунду, казалось, что горсть песка была посыпана в его глазах.

Чжао Ушуань дал краткое вступление: "Брат Нин, это вождь Чжао Пэнфэй Чжао, продюсер этой моей пьесы".

Нинг Тао улыбнулся и кивнул, что-то вроде приветствия, а затем ступил на электромобиль "Небесный Дао".

Чжао Пэнфэй, однако, все еще смотрел на Нин Тао и его автомобиль с аккумуляторными батареями без половины реакции.

Цзян Хао сел за Нин Тао, как только его ноги были подняты, засомневался, протянул руку и мягко обернул ее вокруг талии Нин Тао.

Чжао Ушуан замер на мгновение, и не мог больше разговаривать с Чжао Пэнфэй, быстро перешагнув через него и взобравшись на электромобиль "Небесная дорога". С неудовольствием написано на ее лице, немного поздно, Цзян Хао сел в машину и обернул руки вокруг талии Нин Тао!

Нин Тао скрутил электрическую дверь, и электрический автомобиль Tien Dao не спешил ехать вперед.

В том числе Чжао Пэнфэй, большая группа богатых людей, знаменитостей и звезд наблюдали за тем, как Нин Тао проезжал мимо них с автомобилем на аккумуляторах, несущим под носом двух потрясающих красавиц.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0200 Моя ориентация нормальная.**

Глава 0200 Моя ориентация нормальная. Электромобиль "Небесная дорога" приехал на Хакка Лейн, Нинг Тао остановил машину: "Вот он, слезай".

Чжао Ушуань сначала слез с аккумуляторной батареи автомобиля, затем Цзян Хао также ослабил талию Нин Тао и вышел из машины. Все это время Нин Тао не ездил быстро, поэтому до сих пор Чжао Ушуан и Цзян Хао не знали, что такого особенного в электромобиле "Небесный Дао", на котором они ехали, только то, что это был обычный электромобиль.

Не дожидаясь, пока Нин Тао откроет дверь, Цинь Чжоу открыл дверь и вышел. Первоначально ее лицо было нагромождено улыбками, но при виде Чжао Ушуана и Цзян Хао, которые стояли рядом с Нин Тао, улыбка на ее лице застыла, как пластиковая улыбка, приклеенная к ее щекам клеем.

Цзян Хао врасплох сказал: "Тао, это?"

Нин Тао представила: "Это Цин Чжуй, она медсестра в моей клинике и временно живет у меня, потому что она бездомная".

Выражение Цзян Хао было немного странным, но он всё равно поднялся и пожал руку Цинь Чжоу: "Здравствуйте, госпожа Цин, я Цзян Хао".

Цин Чжоу и Цзян Хао пожали друг другу руки, затем подошли к уху Цзян Хао и прошептали: "Я поговорю с тобой кое о чём позже".

Цзян Хао слегка замерз: "Что такое?"

Цин Преследуя Божественную улыбнулся таинственным образом: "Конечно, хорошо, поговорим позже".

Нин Тао не слышал, что Цинь Чжоу пробормотал Цзян Хао, как он сказал: "Цинь Чжоу, ты и Ушуан встретились, так что я не буду тебя представлять".

"Нет, нет, две сестры, пожалуйста, входите." Цинь Чжоу тепло взял Цзян Хао за руку и направился к дому.

Необъяснимый энтузиазм Цинь Чжоу заставил Цзян Хао немного понервничать, но она была недостаточно хороша, чтобы отказаться.

Чжао Ушуан внезапно вспомнил, что Цинь Чжуй сделал предложение Нин Тао для себя, и когда Цинь Чжуй нежно вытянул руку Цзян Хао в дом, она внезапно протянула руку Нин Тао: "Брат Нин, я прошу тебя кое о чем".

Нинг Тао был немного любопытен: "Что такое?"

Чжао Ушуан понизил голос: "Что Цинь Чжуй...............она больна?"

"Больной?"

Чжао Ушуан подняла голову, ее голос был еще ниже: "Вот, она больна здесь?"

Задержавшись на несколько секунд, Нин Тао улыбнулась и кивнула: "Ну, да, ее мозг отличается, и ее мышление особенное. Просто слушай, что она говорит, не воспринимай это всерьез".

Голос Чжао Ушуана был тонким, как у комара: "Есть вещи, которые действительно можно воспринимать всерьез............."

"Что ты имеешь в виду?" Нинг Тао не слышал его отчетливо.

"Ничего, ничего". Чжао Ушуан посмотрел на Нин Тао, но через две секунды снова уклонился от своего взгляда: "Это... извините".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Что с тобой, за что ты извиняешься передо мной без причины?"

Чжао Ушуан сказал: "Сегодня в особняке Ронг Хуа я... я думал, что ты грабительница могил, когда о тебе так говорили, я должен был поверить тебе безоговорочно, я должен был опровергнуть слова тех людей, но я ничего не сказал, ты дал мне вторую жизнь, но я... я... прости....."

Туман воды поднялся в ее глазах.

Нин Тао слегка похлопал Чжао Ушуана по плечу и с улыбкой сказал: "Я подумал, что это что-то, получилось так. Я вылечил твое лицо, но это моя работа как врача, и я взял с тебя за это деньги. Не принимай это близко к сердцу, это станет твоим психическим багажом. Что касается того, что случилось сегодня, тебе еще меньше нужно извиниться передо мной. Ты общественная фигура, и ты следишь за тем, что в этом замешано."

"Но в Северной столице, когда солдаты Гойка хотели забрать меня, только ты встал, чтобы защитить меня, и никто не помог мне, кроме тебя." Чжао Ушуан сказал, что эту сцену она никогда в жизни не забудет.

"Ну, прекрати, пойдем внутрь, я должен приготовить для тебя". Нинг Тао снова похлопала ее по плечу и зашла внутрь.

Чжао Ушуан последовал за Нин Тао в дом, а затем увидел Цин Чжуя и Цзян Хао, сидящих на диване и горячо разговаривающих. Цзян Хао все еще имел чашку горячего чая перед ней, по-видимому, сделал для нее Цин Чжуй. Угол ее рта слегка изогнулся, и она пробормотала: "Она же не делает Цзян Хао предложение для брата Нина?". Если так, то она действительно больна".

"Вы, ребята, говорите, пока я иду на кухню и готовлю." Нинг Тао сказал.

Чжао Ушуан сказал: "Я принижусь за тебя".

Нин Тао сказал: "Нет, нет, ты большая звезда, как я могу отпустить тебя на кухню, чтобы ты играл внизу, ты сидишь честно, я могу сделать это сам".

Чжао Ушуан, однако, сказал: "Что случилось с большой звездой? Разве я не готовила для тебя в Северной столице, а ты не пускал меня на кухню, мне пришлось уйти".

Нинг Тао пожал плечами: "Тогда ты придешь".

Цзян Хао собирался что-то сказать, когда Цинь Чжуй принесла чашку чая и передала ее в рот: "Сестра Цзян, ты пьешь чай".

Цзян Хао не пил и не пил, и к тому времени, как она закончила чай, Нин Тао и Чжао Ушуан вошли в кухню. Она смотрела на Цинь Чжуй в депрессии, до сих пор она не могла понять, почему Медсестра Цин Да была так увлечена ею, энтузиазм был слишком велик, чтобы вынести ее.

Цинь Чжоу на мгновение посмотрела в сторону кухни, а затем понизила голос: "Мне не нравится, что Чжао Ушуан, сегодня в особняке Жун Хуа, так много людей говорили, что брат Нин был грабителем могил, и она на самом деле не сказала ни слова о брате Нин, благодаря тому, что я был так добр к ней".

Цзян Хао не ответила, она хотела посмотреть, что Нин Тао и Чжао Ушуан делают на кухне, но, к сожалению, вообще не смогла это увидеть.

Цинь Чжоу снова сказал: "Ты мне нравишься".

"А?" Реакция Цзян Хао была похожа на робкую девушку, внезапно наткнувшуюся на мышь в ванной.

"Я тебе нравлюсь или нет?" Цинь Чжоу уставился прямо на Цзян Хао, желая получить ответ.

Цзян Хао сразу напрягся: "Госпожа Цин, я нормальная женщина, и моя ориентация - это тоже ориентация нормальной женщины, не могли бы вы немного уважать себя?"

Только тогда Цинь Чжуй поняла, что ее слова были неправильно поняты, она неловко улыбнулась: "Я тоже очень нормальная, моя ориентация такая же, как и ваша... что ж, я скажу прямо, я вижу, что вам очень нравится мой брат Нин, он тоже большой брат, это не то, чтобы продолжать не выходить замуж, как и для меня, это я сестра, я достаточно нагла, чтобы сделать предложение для него, вы выйдете замуж за моего брата Нина"?

Цзян Хао замер на месте и долго не оглядывался назад.

Как она могла не понять мышление Медсестры Цин Да, а тем более цель Медсестры Цин Да.

Наложница Небесной Судьбы пытается заставить Нин Тао жениться на своей жене, но ради своей собственной наложницы, этот тайный Цинь Чжоу хорошо расскажет Цзяну?

Цин Чейз Железо сказал, когда было жарко: "Сестра Цзян, не волнуйтесь, что он не может заработать денег, он всемогущий целитель, он может продать сто тысяч долларов за бутылку бальзама красоты, который он перерабатывает, у него есть дом в его родном городе, а также электрическая машина Небесного Пути...........................".

Цзян Хао больше не слышал, встал и подошел к кухне: "Это, я пойду помогу".

Цинь Чжуй была в депрессии, она вздохнула: "Неужели так необходимо жениться на той маленькой девочке по имени Су Я? Ей всего 18 лет, ей еще два года до установленного законом брачного возраста, мне придется ждать еще два года? Мэган, давя на меня, я женился на сестре на брате Нин!"

На кухне Чжао Ушуан помыл овощи, а Нин Тао порезал их.

Цзян Хао кашлянул: "Давай я тоже помогу, Тао, что я могу сделать?"

Нин Тао сказал: "Ты просто отдыхаешь, кухня маленькая и три человека слишком многолюдны".

Цзян Хао сказал: "Это приказ, я приказываю тебе кое-что для меня сделать".

Нинг Тао, ".........."

Атмосфера приготовления пищи была жуткой, и Нин Тао иногда даже чувствовал, что то, что он только что поджарил в кастрюле - это не блюдо, а порох, который взорвется, если он не будет осторожен.

Ужин был наконец-то приготовлен, и четверо из них ели за маленьким столиком.

"Брат Нинг, съешь кусок мяса". Цинь Чжоу дал Нин Тао кусок мяса из задней части кастрюли.

"Спасибо". Нинг Тао сказал.

В следующую секунду Цзян Хао зажал несколько кусочков отварного мяса между палочками и поместил их в миску Нин Тао: "А Тао, ешь мясо!".

Чжао Ушуан замер на мгновение, а также зажарил несколько кусочков мяса в одной палочке и положил их в миску Нин Тао: "Брат Нин, ешь мясо".

Это настоящая попытка заставить людей есть мясо?

Нинг Тао посмотрел вниз на слои и слои мяса, приготовленного на спине в миске, и захотел что-то повторить............

После долгого времени, Мен Бо сам поехал забрать Цзяна, чтобы он мог поехать на встречу. Нин Тао, с другой стороны, послал Чжао Ушуана на съемочную площадку, чтобы поймать ночную сцену. Чжао Ушуан пригласил Нин Тао в съемочную площадку, чтобы посмотреть свой фильм, но Нин Тао вежливо отказался и поехал обратно в арендованный дом на автомобиле с аккумулятором.

В арендном доме еще два человека - Бай Цзин и Инь Мо Лан.

Этот арендный дом является местом расположения "Альянса клиник", и Нин Тао забрал трех демонов обратно в официальный город после истребления паразита золотой змеи на Бай Цзин-Цзи. После возвращения Цинь Чжуй и Бай Цзин остались в арендованном доме, пока они с Инь Мо Ланем ехали за машиной. Когда он вернулся с Цзян Хао и Чжао Ушуан, Инь Мо Лань и Бай Цзин тихо ушли со двора. Когда он отправился провожать Чжао Ушуана, Инь Мейлан и Бай Цзин вернулись в арендованный дом. В конце концов, это место недалеко от клиники в небе - безопасное место.

Как только Нин Тао вошел в дверь, Инь Мо Лан поприветствовал его и с тревогой сказал: "Где этот кусок?".

Нин Тао сказал, "в руках группы экспертов".

"Тогда разве мы не делали бы это просто так?" Инь Мо Лан потянула за ногу и направилась к двери: "Ни за что, я пойду и заберу ее обратно!"

Нин Тао сказал: "Старейшина Инь, остановись. Хотя фрагменты черепа Красной Нефритовой Девушки были изъяты группой экспертов, Дэн Фан все еще в моей голове. Чтобы усовершенствовать Дэна Поиск Предков, достаточно иметь формулу, она бесполезна для фрагментов черепа".

"Тогда запиши это и я посмотрю." Инь Мо Лан не мог дождаться, когда увидит Дан Фан.

Нин Тао открыл маленькую коробку с лекарствами, вытащил обычную палку с рецептом и ручку, затем записал содержимое рецепта Дан, который он беззвучно записал на палку с рецептом, а затем вытащил небольшое видео, снятое его мобильным телефоном, чтобы проверить его. То, что он записал по умолчанию, было именно тем, что он записал по умолчанию, без ошибок и пропусков.

Цин Чжуй и Цзин Бай также пришли почитать рецепт "Поиск предка Дана".

Нин Тао оторвал палку с рецептом, на которой был написан рецепт, и передал её Инь Мо Лану: "Старейшина Инь, это тебе".

Инь Мо Лан, не колеблясь, взял формулу Дана, которую ему дал Нин Тао.

Нин Тао дал Инь Мо Лану кубик дана, потому что боялся, что пойдёт в экспертную группу, чтобы схватить этот фрагмент черепа, а если он даст ему кубик дана, то не станет рисковать схватить фрагмент черепа.

"Брат Нинг, это все еще остаточная формула, тебе все еще нужно дорабатывать Дэна в поисках предков?" Уайт спросил.

Нинг Тао сказал: "У меня есть все лекарственные и духовные травы, которые мне нужны, и я собираюсь усовершенствовать Древний Поиск Дэна сегодня вечером. Вы трое оставайтесь здесь на ночь, не рассеивайтесь, я думаю, Белый Святой скоро будет действовать".

С добавлением новой формулы и большего количества трав и духов, что за "Поиск предков" Дэн будет сделан?

Ни за что не узнаю.

Но Нинг Тао больше всего ждал, не появится ли женщина в красном цвете при более сильной аллергической реакции на препарат, и изменится ли прошлое пространство-время, которое он видел.

Их тоже невозможно узнать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0201: Мастер-алхимик**

Глава 0201 Алхимия Мастер Поздней ночью, белоснежная и облицованная плиткой клиника Sky Outer Clinic не имела ни малейшей утечки света, но могла быть прыжком огня внутри клиники, с черным и белым воздухом, окружающим ее.

Этот огонь - огонь Дэна Нинг Тао.

До того, как он использовал поддельный секретный рецепт, чтобы сделать ядовитый эликсир в прошлый раз, он переработал много лекарственных и духовных трав, и некоторые из них могут быть использованы и в этот раз. Таким образом, это не заняло много времени, чтобы обрабатывать лекарственные и духовные травы, а после этого он начал уточнять Древний Поиск Дана.

На этот раз Нинг Тао была вынуждена усовершенствовать "Поиск предков" Дэна в клинике за пределами неба. Официальный город - территория Бай Шена, он может убить здесь в любое время, Цинь Чжуй, Бай Цзин и Инь Мо Лань - все в арендованном доме, если он пойдет в пещеру меча, чтобы снова облагородить, он понятия не имеет, что здесь происходит.

Кроме того, он также хотел узнать, если что-то неожиданное случится с Эликсиром поиска предков, который был сделан в особом месте, как Небесная Иностранная Клиника. Например, какой закон срабатывает, снижая наказание. Например, пришел слой зеленого дыма и сразу же потушил за него или что-то вроде того.

Сначала Нин Тао был осторожен и нервничал, но со временем ничего неожиданного не произошло, и он постепенно отпустил руки и ноги, и вложил в это все свое тело и разум.

Я не знаю, сколько времени прошло..........

Базз!

Тренога с благовониями ревела, пламя дана убиралось внутрь, а свет дана выходил наружу. Кристально чистый и слегка голубоватый свет дана исходил из дна Мейского трипода Сянсян, что создавало у людей впечатление, что это не свет, исходящий от какого-то зелья, а сияние, полное таинственных красок, было видно под ночным небом Северного полюса, как во сне.

В это время Нин Тао также изучал книги по выращиванию, оставленные Сюань Тянь Цзы, среди которых были "Сомнения Дан Дао", объясняющие сомнения. Он прочитал книгу, и после ее глубокого изучения его понимание Дан Гуан поднялось на новую ступень.

Хрустальный белый и полупрозрачный свет Dan Light является основным светом, а полупрозрачный основной свет имеет оттенок зеленого и туманного цвета, который является основным светом Dan Light. Считалось, что алхимик, сумевший сделать из такого рода Дань Гуан, вступил в порог мастера-алхимика, и такой человек был очень популярен в Лин Древнего периода.

В кристально чистом базовом свете есть оттенок красного, что является высоким уровнем Дана. Алхимиком, который мог бы усовершенствовать этот вид танцевального света, был Мастер клана Дан Дао, или, сокращенно, Клан Дан, и такой человек уже мог основать секту.

Кристально чистый базовый свет с небольшим количеством золотого дана, то есть дана свет Священного уровня. Рафинёр, который мог усовершенствовать этот вид дана, был даном святым, и такой человек на самом деле был на полшага в бессмертном классе.

Что касается наивысшего уровня духовного света в алхимической промышленности, то Нинг Тао еще не ознакомился с соответствующим описанием. Однако эликсир с Духовным Светом был легендарным бессмертным эликсиром, а эликсир, способный утончать Духовный Свет, мог быть только бессмертным, а не обычным бессмертным.

Поняв это знание, Нин Тао снова взглянул на Дан, находящийся в розыске предков, в штате Мэй Сянсян, и легко мог сказать, что Дан, находящийся в розыске предков, на этот раз был усовершенствован гораздо лучше, чем остатки двух предыдущих.

"Это причина, по которой рецепт танца более совершенен, или моя способность к усовершенствованию танца еще сильнее, чем раньше?" Сердце Нинг Тао не могло не задуматься над этим вопросом. Тем не менее, он думал об этом только в течение трех-пяти секунд, и прежде чем он мог придумать ответ, он не мог дождаться, чтобы закончить свое мышление, как он протянул руку и взял эликсир из кастрюли.

Размер яиц Голубя Родоначальника кристально чистый и прозрачный белый и зеленый. Она источает таинственное "заря" и аромат Дэна.

Дан Сян, Дан Гуан и контакт с кожей, Нин Тао не выжил несколько секунд, а затем произошла аллергическая реакция на препарат.

Клиника до сих пор является клиникой в небе, человеческое лицо - штатив добрый и злой, полки и столы, ничуть не изменились, но в клинике есть еще один человек.

Это была беловолосая женщина, сидящая рядом с ним, с красивым кастрюлей с ладаном перед ней. Лицо ее было полно морщин, кожа была высохшей и блестящей, похожей на высохший труп, а не на какого-то живого человека.

В кастрюле с благовониями красоты был помещен эликсир, и кристалл был чистым, излучая зеленое и туманное сияние эликсира, который являлся первичным эликсиром, но было неизвестно, какой эликсир она делала.

В руке она держала бамбуковый набросок бухгалтерской книги, на котором было написано.

Глаза Нин Тао переместились в бамбуковую книгу счетов, и он был ошеломлен, когда взглянул на нее: фея Мэй Сян, Чжэн Ру Сян, не смогла доставить 100 000 добрых и злых рент, и истекло время, чтобы извлечь 100 000 лет жизни, чтобы списать счета.

100,000 за добро и зло!

Какое ужасное число!

Эта Чжэн Ру Сянь, по-видимому, была владельцем определенного поколения клиник, у нее был титул Бессмертной, она сделала его по индивидуальному заказу? Если она стала бессмертной, разве она не бессмертна и не бессмертна? Почему она не смогла избавиться от Небесной клиники, а она все еще старая!

Взгляд Нин Тао последовал и переместился на лицо Мэй Сян Бессмертного Дзэн Жу, у которой не было ни малейшего выражения на лице, ее глаза были мутными белыми и полыми, какой отчаянный взгляд это был!

Прилив прошлого времени отступил перед его глазами, и пейзаж остался неизменным, но Мика Фея Зенг Жу Сянь исчезла.

Мэй Сян Дин все еще там, но ее владелец исчез. По мнению Нин Тао, она, скорее всего, мертва, она должна сто тысяч долларов доброй и злой ренты, боюсь, что даже бессмертные будут втянуты в гроб? И судя по виду ее кожи, понятно, что это не первый раз, когда ее жизнь тяготеет к добро-злобной ренте.

Нин Тао жаждал узнать судьбу Мэй Сян Бессмертного Чжэн Ру Сяня, и он следовал за нюхательным состоянием своего носа, когда снова проснулся и сделал несколько глубоких глотков остатков Дан Ци Предка Ищущего Дана.

Бряк!

Прилив дана ци от остатков Предков Поиск Дана обычно бросались в носовую полость Нин Тао, и сцена прошлого времени и пространства быстро появились перед его глазами снова. Не было ни феи Мэй Сян, ни женщины в красном, но собака присела рядом с добрым и злым горшком.

Это была большая золотистая собака, с двумя большими медными колокольчиками и золотыми зрачками.

Рядом с золотисто-волосым большим псом отдыхал и штатив, который представлял собой золотисто-волосый большой брюхообразный штатив небесной собаки.

Нинг Тао был поражен в глубине души: "Может ли быть так, что эта собака также является владельцем клиники за пределами Небес? Или это был сторожевой пёс, выращенный определенным поколением владельцев клиник?"

Потом, естественно, он подумал о том пит-бэме Чене Пингдао, и о каком-то смысле.

Через аллергическую реакцию остатков предков Дана, Нин Тао увидел трагический конец Мэй Сян Бессмертного Цзэн Жу Сянь, и он в некоторой степени понял, почему Чэнь Пиндао надавил на него таким образом. Сто тысяч добрых и злых рент, это ужасная стоимость, как ее можно заработать? Это просто тупик!

Даже если практикующий достигает такого уровня практики, это все равно пожизненная смерть. Демон - это нирвана, а это еще и девять смертей на всю жизнь. Самый известный из них - Феникс Нирвана, который является сначала смертью, а затем жизнью. Количество фениксов в эпоху Линггу было большим, но кто мог их видеть сейчас?

Ни культиватор, ни демон, ни культиватор, рожденный для того, чтобы быть посредником между добром и злом, не могут быть гладким и прямым путем. Первому грозит девять смертей, второму - нирвана. Ему, естественному посреднику между добром и злом, владельцу Небесной клиники, грозит все возрастающая арендная плата за добро и зло!

Таким образом, как будто это конец бездны, нирвана демонов, аренда клиники за пределами неба должна быть оплачена последней!

Будет ли последним медицинским вознаграждением 100 000 долларов добра и зла, с которыми столкнулась фея, Зенг Жу Сянь?

Ни за что не узнаю.

Большая золотистая собака исчезла, как и Небесная собака.

Вторая аллергическая реакция на препарат, хотя он и не видел конца Мэй Сян Сян Цзэн Жу Сянь, ни женщины в красном, но это было немного вознаграждающе, то есть он неожиданно узнал, что владельцем Мэй Сян Дин была Мэй Сян Сян Цзэн Жу Сянь, и использование Небесного Дог Дин, это действительно была собачья миска!

"'Повернись и найди собаку, чтобы попробовать...хе-хе-хе, я собираюсь разводить его в собаку, как рычащую небесную собаку...ха-ха-ха...Я Нинг Тао, которого я боюсь!" Сто тысяч долларов? Пошел ты, Марта!" Нин Тао бормотал себе: "Не Чэнь Пиндао, не Мэй Сян Бессмертный, я хочу открыть эту клинику для Бессмертного мира! Если ты возьмешь с меня арендную плату, однажды я тебя снесу! Хахаха.........."

Это побочный эффект остаточной версии Искателя предков Дэна, который может сделать людей сумасшедшими и бредовыми.

Лицо человека на Добром и Злом Триподе слегка нахмурилось, чтобы не считаться сердитым, не радоваться наверняка.

Духовное поле энергии вздрогнуло, и здравомыслие Нин Тао немного прояснилось, поэтому он поспешил найти небольшую фарфоровую вазу, чтобы положить в остатки Древнего Поиска Дана, что он рафинировал, и поставить деревянную пробку на него. Сияние дана исчезло, дана ци исчезло, кожа больше не прикасалась, и его дух медленно нормализовался.

После некоторого перерыва Нин Тао взял маленькую аптечку и покинул клинику Sky Outer Clinic.

Вопрос о ста тысячах долларов доброй и злой ренты или о последнем платеже за клинику все еще был слишком далек, чтобы он мог задуматься, в то время как с ближайшими неприятностями нужно было разобраться.

Дверь в палату клиники закрывается автоматически.

Нин Тао прибыл в арендный дом, он не постучал и не открыл дверь своим ключом. Как только он вошел в дверь, он увидел Инь Мо Лана, который висел на балке комнаты с обернутыми вокруг него волосами. Он был мгновенно озадачен, эта штука спала или тренировалась?

Не дожидаясь, пока Нин Тао скажет хоть слово, Инь Мо Лан открыла глаза, а в следующую секунду она спрыгнула с балки комнаты и с восторгом сказала: "Утончила?".

Нинг Тао кивнул, "Утонченный". После паузы он добавил: "Старейшина Инь, что ты там делаешь?"

"Спи". Инь Мо Лан не мог дождаться, когда скажет: "Быстрее, быстрее, выведи Дэна в поисках предков, чтобы я увидел".

Дверь комнаты открылась, и Цин Чжуй и Бай Цзин вышли из двери, чтобы увидеть родословную поиска Дэн Нин Тао сделал.

Нин Тао передал маленький фарфоровый флакон, содержащий "Поиск предков Дана", Инь Мо Лану, который затем удалил деревянную пробку и вылил остатки "Поиска предков Дана" в свою ладонь.

Свет, сияющий на остатках прародительского Дана, был слабым и неочевидным, но Дан Ци быстро занял все пространство.

Нин Тао защищал свое дыхание, в конце концов, это была аллергия на наркотики, он, конечно, знал, что частая аллергия на наркотики может нанести вред организму, это нехорошо.

"Хороший Дэн! Это лучший эликсир, который я когда-либо видел!" Инь Мо Лан воскликнула, ее глаза наполнились божественным светом волнения и жадности.

Как только Цинь Чжоу схватил из руки Инь Мо Лана остатки предков Дана в поисках: "Дай мне посмотреть".

Инь Мо Лан протянул руку, чтобы схватить его обратно, но его рука лишь слегка приподняла и отпустила. Медсестра Цин - наложница мастера алхимика, поэтому я не могу позволить себе ее обидеть!

Цинь Чжоу посмотрел на него и передал остатки "Поисков предков Дана" Цзин Баю, на которого также произвели впечатление змеиные сестры-демоны.

Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил из него скальпель вместе с обычной наклейкой на рецепт.

Цинь Чжоу любопытно сказал: "Брат Нин, чего ты хочешь?"

Нинг Тао сказал: "Дайте мне Дэна Поиска Предков, и я поделю его на четыре части, по одной на каждого человека".

"Да! Да! Ха!" Инь Мо Лан был взволнован.

Нин Тао разрезал голубиное яйцо размером по горизонтали и вертикали на четыре равные части, одну для Цин Чжуй и Бай Цзин, одну для Инь Мо Ланя, и оставил себе одну.

Когда я увидел его в первый раз, он сказал: "Я не хочу торопиться". Это дом, который я снимаю."

Инь Мо Лан неловко улыбнулся: "Тогда я пойду найду подходящее место, чтобы поесть".

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Как раз тогда вдруг зазвонил телефон Нинг Тао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0202 Глава я тебя обману.**

0202 Глава Я рогоносец Нин Тао вытащил свой мобильный телефон, и то, что отображалось на экране, было странным номером. Время, отображаемое на экране, было 4:23 утра. Кто будет звонить в это время?

Так же, как Нин Тао колебался, чтобы ответить, Бай Цзин подошел, она посмотрела на номер на экране, и ее брови бороздили: "Это он, Бай Шен".

"Вы молчите, я услышу, что он скажет". Нинг Тао сказал.

Инь Мо Лан, Цин Ци и Бай Цзин немного отступили.

Нинг Тао поцарапал клавишу ответа и сознательно зевнул, его голос бормотал: "Кто это... зевнул... так рано....."

"Не притворяйся, ты знаешь, кто я." Голос Бай Шенга вышел из телефона, не сердитый, очень спокойный.

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Так это брат Бай, можно ли позвонить в такой поздний час?"

"Я тесть, как тебя зовут, старший брат"? Это неуместно". Голос Белого Святого.

Нин Тао сказал: "Отец"? Я не на первом месте в списке, я повешу трубку, если ты в порядке, я хочу еще немного поспать".

"Чжу Хунцинь в моих руках! Ты не боишься, что я убью ее?" В голосе Бай Шенга был намек на гнев.

"Боюсь, я боюсь до смерти, почему бы тебе не убить его и не попробовать?" Нинг Тао сказал.

"Ты..."

"Я что я? Эта женщина хотела подставить меня, она хотела использовать твой нож, чтобы убить меня, а теперь ты на самом деле угрожаешь мне ею, ты с ума сошел?"

Белая Святая сторона молчала.

"Скажи, чего ты хочешь?" Нинг Тао сказал.

"Этот фрагмент черепа и моя дочь, Цзин Бай!"

Нин Тао хладнокровно посмеялся: "Что Чжу Хунцинь действительно так много стоит, что ты так много попросил".

"Кроме того, вы также дадите мне Древний Поиск Дэна Формулы Нового Дэна для уточнения."

"Сколько ты хочешь?" Нинг Тао спрашивал.

"Хорошие вещи приходят парами, я хочу два". Белый Святой сказал.

"А потом ты отпустил Чжу Хунциня?"

"Я знаю, что Чу Хунцинь не имеет никакой ценности вместо тебя."

"Так ты все еще разговариваешь со мной по-крупному, лев?"

"Мои фишки не Чу Хунцинь, а Грин Чейз........"

Нин Тао прервал: "Когда Цин гнался за мной, даже ты не можешь ее сдвинуть". После паузы его голос остыл: "Я здесь, в переулке Хакка, ты осмеливаешься приехать?"

"Хо-хо!" Бай Шен хладнокровно посмеялся: "Я еще не знаю, какова ситуация в этом месте, но всегда будет время, чтобы разобраться в этом, и в это время, даже если вы спрячетесь от меня, я все равно приду за вами. И я собираюсь сказать, что кроме того, что Цин преследует меня, есть еще одна козырная фишка, и это Чжао Ушуан".

Нинг Тао замер на месте.

"Если ты не выполнишь мои условия, я убью ее! А потом я вернусь к тебе и Цинь Чжоу. Я дам тебе два дня подумать самостоятельно". После этого Бай Шенг повесил трубку.

Сердце Нинг Тао сгорело от злости.

Все это время он боялся влюбиться в какую-нибудь женщину, и в этом кроется причина; он - естественный посредник добра и зла, владелец клиники за пределами неба, существование, которому суждено противостоять всем плохим и злым людям, и последнее, чего ему не хватает - это врагов и ненавистников. В то время как он способен защитить себя, женщины, которых он любит, станут мишенью злодеев, и он никак не сможет оставаться рядом с ними.

На данный момент угроза со стороны Бай Шенга была не совсем девушкой Нин Тао, просто подругой с несколько двусмысленными отношениями, но она также была использована Бай Шенгом, чтобы угрожать ему!

Теперь это Чжао Ушуан, кто будет следующим? Цзян Хао или Су Я, или Гэ Мин?

"Чёрт!" Инь Мо Лан гневно сказал: "Почему бы нам вчетвером не убить гору Инь и не убрать эту гадюку!"

"Старейшина Инь, успокойся, для женщины, оно того стоит?" Когда я увидел ее в первый раз, она сказала: "Простите, простите, простите, простите".

Но как будто Нин Тао не слышал, что сказал Бай Цзин, он последовал его примеру и набрал номер мобильного телефона Чжао Ушуана.

Телефон Чжао Ушуана выключен.

"Я пойду на съемочную площадку, проверю, вы оставайтесь здесь и ждите меня, не выходите, у Белого Святого должны быть здесь глаза, как только вы покинете это место, он может пойти на вас в любое время." Нинг Тао сказал.

Мисс Уайт нахмурилась: "Ты правда едешь? Разве я не говорил, для женщины, стоит ли это того?"

Нин Тао сказала: "Мне все равно, живет Чжу Хунцинь или умирает, но Чжао Ушуан - моя подруга, и она мне очень помогла, я не могу смотреть, как она умирает". В будущем, если ты попадёшь в руки Белого Святого, я сделаю то же самое".

"Могу ли я быть таким же, как она? Я сестра Цинь Чжоу, а это твоя сестра." Уайт сказал.

"Ну, без лишних слов, я пойду на площадку и проверю, если с этой стороны что-нибудь есть, немедленно свяжитесь со мной и я вернусь через несколько секунд." Оставив эти слова, Нинг Тао вытолкнул аккумуляторную машину за дверь.

Цин гнался за дверью: "Брат Нинг, почему бы мне не пойти с тобой".

"Нет, тебе безопаснее остаться здесь". Нинг Тао тоже мало что сказал, заехав на электромобиль "Небесной дороги" и съехав на дорогу.

Ранним утром дорога была безмолвной и пустынной, и лишь изредка в движение приезжал автомобиль. Нин Тао ехал на аккумуляторной машине Tiandao со скоростью почти триста километров до съемочной площадки, мимо него свистели уличные фонари и здания, красные фонари на протяжении всего пути. Но со скоростью электромобиля Тендо дорожный монитор тоже не смог сделать четкий снимок.

Более чем через десять минут Нин Тао приехал в древний город на Жемчужной реке, где нет современных зданий, только старые изразцовые дома, некоторые в стиле Jiangnan, некоторые в стиле Хакка, старинный аромат, тишина и приятность.

Войдя в древний город, Нин Тао притормозил и направился к большому особняку в стиле Цзяннань в конце города. Театральная съемочная группа Чжао Ушуана находилась в том большом особняке, и он слышал, как она рассказывала о драме, которую она снимала, когда он высадил ее вчера вечером. Она играет богатую девушку, которая влюбляется в патриотического юношу, но отец хочет выдать ее замуж за сына местного бюрократа. Его не интересовали такие истории с собачьими ушами, он просто случайно поболтал, доставил их к двери и вернулся.

Ворота комплекса высокие и большие, с несколькими роскошными автомобилями большой ценности припаркованы по обе стороны от ворот, в том числе совершенно новый спортивный автомобиль Ferrari 488. Нин Тао остановил тормоза на автомобиле с аккумуляторными батареями и пристально посмотрел на номерной знак спортивного автомобиля Ferrari 488, почувствовав себя немного знакомым, на мгновение вспомнил и вспомнил, что это был номерной знак Ли Сяофэна.

Нин Тао на мгновение замер: "Я измельчил машину Ли Сяофэна, машину надо сдать в утиль, товар купил еще один, даже номерной знак передали новой машине? Что он здесь делает?"

Нин Тао установил подставку электромобиля Tian Dao и направился к двери.

В Ferrari 488 никого не было, и два лепестка роз были разбросаны по пассажирскому сиденью.

Нин Тао пришел к двери и протянул руку, чтобы постучать, но передумал, когда его задняя часть руки вот-вот ударит по дверной панели. Он обошел дверь сбоку под стеной и посмотрел на стену. Стены комплекса были высокими и толстыми, а стены были покрыты зеленой плиткой. Возможно, потому что это была национальная драма, на стене не было камер наблюдения.

Наблюдая за своим окружением, Нин Тао влил свою духовную энергию в ноги и сделал вертикальный прыжок, его тело свистнуло до высоты более двух метров, затем его правая нога сделала шаг в пустоту, и его тело опять было почти два метра ростом. К этому времени его тело уже перешагнуло через стену почти на три метра высотой, за ним последовал шаг вперед с левой ногой в пустоту, и с силой этого шага его тело вошло во двор во время погружения.

Посадка была немного шумной, но не очень.

В нескольких комнатах был включен свет, качались тени и звуки разговоров людей.

Среди них был женский голос: "Папа! Я никогда, никогда не выйду замуж за сына губернатора Чжоу, которого люблю..."

Услышав этот голос, Нин Тао замер, это не голос Чжао Ушуана? Ее реплики также соответствуют сюжету пьесы, о которой она случайно поболтала, без сомнений!

"Ее забрал не Белый Святой? Тогда как Белый Святой мог использовать ее, чтобы шантажировать меня и дать ему фрагмент черепа Чжу Хунъюя, а также дать ему алхимию? Что за розыгрыши этот парень затеял?" Мысль Нинга Тао была озадачена, когда он успокоился и подошел к дому, где снимали сцену.

Тем не менее, он не ждал, пока Нин Тао подойдет ближе, чтобы взглянуть, недалеко от него, знакомая фигура подошла к углу рядом с ним, и в этом углу стоял мужчина, а рядом с ним стоял грузовик с едой и коробкой с рисом.

С первого взгляда Нин Тао понял, что это фигура Ли Сяофэна, который также держал в руке розу. Было что-то странное в его сердце, Ли Сяофэн приехал на рассвете навестить экипаж, не мог ли он гоняться за звездами?

Нинг Тао тихо прокрался.

Ли Сяофэн подошел к грузовику с едой и прошептал: "Это обед в коробке для экипажа? "

Человек кивнул: "Да, я подойду и экипаж закончит".

Ли Сяофэн сказал: "Хорошо, что ты положил это в коробку с едой для Чжао Ушуана, ты получишь свою выгоду после того, как это будет сделано".

Человек засмеялся: "Не волнуйтесь, мистер Ли, это маленькое дело для вашего брата, просто подождите и наслаждайтесь". Сказав это, он толкнул грузовик с едой в сторону комнаты, где был гипс.

Ли Сяофэн хладнокровно засмеялся: "Чжао Ушуань, Чжао Ушуань, я даю тебе лицо, ты не хочешь стыдиться, кем ты себя возомнил, ты просто шоумен! Я сплю с тобой, и это для твоего гребаного лица, и тебе это не нравится. Что такого замечательного в этом дурацком докторе-клинике, что он тебе нравится, да? Я дам ему рогоносец!"

С этим неконтролируемым предложением Нинг Тао понял все в своем сердце.

Вчера, в особняке Жуньхуа, весь его разум был на фрагменте черепа Чжу Хунъюй, то есть на вершине рецепта "Ищущий предков Дань Дань", и у него не было ни малейшего намерения беспокоиться о Ли Сяофэне и Сюэ Баоэре. Но дело не в том, что у него был хороший нрав, не говоря уже о том, что кто угодно мог наступить на него и отругать, а в том, что у вещей были приоритеты. В это время Бай Шэн может в любое время вернуться, чтобы схватить фрагмент черепа Чжу Хунъюя, и ему придется бороться каждую минуту и секунду, и единственной целью его подавления будут Синь Чанцзян и Синь Чжиюй - отец и сын Чжиюя. Но, к его удивлению, он даже не пошел на неприятности с Ли Сяофэном, но этот парень пришел сюда, чтобы затеять заговор против Чжао Ушуана и хотел его обмануть!

О чем это говорит?

Ты не умрешь, ты не умрешь!

Ли Сяофэн подошел к комнате, где находился экипаж, а также убрал галстук намеренно, по-прежнему в простой и элегантной манере.

"Снято! Ушуанг, твоя игра слишком хороша, давай на этом закончим, все тоже устали, перекусим и отдохнем". Голос внезапно раздался со стороны съемочной группы, и человек, казалось, был режиссером.

Нинг Тао спокойно шёл за ним, только ходил в тени................

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0203 Глава: Великий орел и девочка-мун.**

0203 Глава: Да Дао Мэн Мэй Режиссер кричал "Ка", а Чжао Ушуан расслабилась, когда снимала хлопчатобумажную куртку на теле. Белая шелковая рубашка была мокрая от пота, и был виден туманный пейзаж. Несмотря на то, что на ней был лифчик, она все равно привлекала внимание почти всех мужчин.

Маленький рабочий, который доставил коробку с рисом, передал Чжао Ушуану коробку с рисом.

"Спасибо". Чжао Ушуан взяла коробку с рисом и направилась на улицу, так много мужчин уставились на нее, что она чувствовала себя неуютно, даже отвратительно.

"Мисс Ушуанг". Ли Сяофэн появился в дверном проеме, перекрыв путь Чжао Ушуану. Он держал в руках красиво упакованный букет роз, на его красивом лице была теплая улыбка.

Такой мужчина, красавчик и красавчик, семейная компания менее генеральная, миллиарды долларов, не знает, сколько женщин-звезд хотят быть с ним хорошими. Он редко ходил за женщинами, но пока он ходил за ними, почти ни одна женщина не могла устоять перед его нападением.

Однако, Чжао Ушуань был исключением.

"Что ты делаешь? Пожалуйста, отойдите в сторону". Как только она увидела лицо Ли Сяофэна, Чжао Ушуан вспомнил, что он злонамеренно оклеветал Нин Тао в особняке Жун Хуа и принес ей пригоршню ритмов, и теперь она все еще жалеет Нин Тао и чувствует себя виноватой, но Ли Сяофэн опять пришел сюда из-за коварного духа.

Мерцание ненависти вспыхнуло в глазах Ли Сяофэна, но это было только мерцание, он держал улыбку на лице и говорил нежным голосом: "Госпожа Ушуань, вчера вы не приняли мои извинения, я была беспокойна в моем сердце, как я могла не спать, я потеряла сон, мой разум был полон вас, поэтому я пришла в гости к драматической команде, чтобы извиниться перед вами снова, пожалуйста, примите мои цветы и искренность".

Чжао Ушуан даже не протянул руку: "Пожалуйста, отойдите в сторону".

Ли Сяофэн просто наклонился и обеими руками вручил Чжао Ушуану букет роз.

Ключ к ухаживающим девушкам - иметь хорошее лицо и уметь делать это в лучшей степени, и Ли Сяофэн, очевидно, досконально понял этот ключ, и практиковался в царстве чистого огня.

"Ушуан, вождь Ли тоже друг, просто дай лицо и возьми его, этот особняк все еще его особняк, который мы одолжили." Мужчина в шляпе с утиным языком и в мульти-багажнике сказал. Он является директором группы, Дин Цзи, который также является первоклассным режиссером в стране и относительно хорошо известен.

"Возьми это у тебя". Чжао Ушуан гулял боком со стороны Ли Сяофэна.

Комната, полная людей, смотрела друг на друга смущенными выражениями.

Ли Сяофэн не сразу выпрямил согнутую талию, а его низкая голова не торопилась ее поднимать, потому что его глаза в этот момент были ужасающими.

"Шеф Ли, мне очень стыдно, повернитесь, и я уговорю Ушуанга загладить свою вину." Дин Чжи сказал вежливое слово, на самом деле он находится в очень неловком положении, Ли Сяофэн он не хочет обидеть, но Чжао Ушуан не осмеливается обидеть.

В это время Ли Сяофэн встал прямо и легкой улыбкой сказал: "Все в порядке, женщины, это нормально - быть мелочным и эмоциональным".

Дин Чжи фыркнул: "Да, да, завтра я угощу шефа Ли настольным вином и приглашу Ушуана на свидание, как тебе такое?"

"Хорошо". Ли Сяофэн подошел: "На этот раз я пришел просто поговорить с режиссером Дин, у меня в руках случайно оказался сценарий, я хочу перенести его на экран, я думаю, что он точно загорится, что деньги - не проблема, я собираюсь в него вмазать 200 миллионов".

Динь Чжи мгновенно открыл улыбку: "Тогда нам нужно хорошенько поболтать, что за тема сценария в руках у главного Ли".

"Спецназ спасает заложников, положительная энергия..." Ли Сяофэн взорвался случайно, у него в руке был пердёжный сценарий, он видел только "Волка войны". Он ждал Чжао Ушуана, чтобы поесть и упаковать еду, и лекарство начнет действовать.

В одном из отделений Чжао Ушуан открыл ящик с рисом. Она была истощена и голодна, когда разорвала свои одноразовые палочки для еды и приготовилась съесть обед из коробки.

"Не ешь". Человеческий голос внезапно раздался сзади.

Папа!

Палочки для еды Чжао Ушуань упали на землю в шоковом состоянии, и она яростно повернулась назад, ошеломленная.

Нинг Тао стоял прямо за ней.

Но как он сюда попал?

В предрассветные утренние часы мужчина и женщина остаются одни..............

Чего он хочет?

В тот момент, когда он увидел Нин Тао, вся паника Чжао Ушуана рассеялась, как туман на солнце, но напряжение оставалось, и он поднимался. Нинг Тао появилась в своей комнате в это время, не могла ли она думать бессмысленно?

Нин Тао улыбнулся: "После того, как что-то подобное случилось днем, я беспокоился, что ты будешь в опасности, поэтому я пришел к тебе".

Чжао Ушуан сладко улыбнулся: "Правда? В этой драме был такой сюжет, в котором я был, и патриотический молодой человек также беспокоился о том, что я в опасности и прокрался в мою комнату посреди ночи".

"И что потом?" Каким-то образом Нин Тао спросил об этом, и как только слова разошлись, он пожалел об этом.

Щеки Чжао Ушуана были слегка красные, ''Как ты думаешь, что случится? Или ты хочешь, чтобы что-то случилось?"

"Мммммм". Нин Тао прочистил горло и сменил тему: "Ли Сяофэн заставил кого-то накачать твою коробку обедом, так что ты не можешь съесть эту коробку обедом".

Услышав это, Чжао Ушуан не имел той гневной реакции, которая должна была бы быть, но улыбнулся Нин Тао: "Какое совпадение, патриотическая молодежь в сериале сказала то же самое".

Нинг Тао, ".........."

Чжао Ушуан последовал за ним и добавил: "На самом деле, в коробке с обедом нет наркотика? Вы говорите, что специально для создания атмосферы, не так ли?"

Нинг Тао горько смеялся: "Если не веришь, можешь поесть".

В любом случае, ингредиенты препарата, который он уже давно определил по сопливому состоянию носа, были анестетиком, и нечего было принимать, только то, что он потеряет сознание. К тому же, для неё нехорошо быть рядом, чтобы потом смотреть, что он хочет сделать.

"А что, если он не под кайфом?" Глаза Чжао Ушуана были с провокационным оттенком.

"Ты пытаешься заключить со мной пари?"

"Как насчет того, чтобы поставить на то, что если это не наркотик, я могу сделать тебе произвольную просьбу, которую ты должен выполнить?" Чжао Ушуань выглядела уверенно, она совсем не боялась с Нин Тао рядом с ней, и ее субъективное сознание всегда думало, что Нин Тао имел другую цель, чтобы проникнуть в ее комнату поздно ночью.

Нинг Тао пожал плечами: "Без проблем".

Чжао Ушуан поднял свои палочки для еды, вытер их бумажным полотенцем и действительно начал есть коробчатый рис. Она была очень голодна и быстро поела. Когда она ела, она сказала неоднозначным голосом: "Слушай, я знал, что нет ничего плохого в обеденной коробке, как смеет Ли Сяофэн употреблять наркотик в еде? Просто говори, что хочешь, не расстраивайся... Си..."

Не сказав ни слова, Чжао Ушуан свалился на стол.

Нин Тао выключил свет, унес ее и положил под кровать, а затем закопал в чехлы. Он вытащил телефон, чтобы активировать программное обеспечение для записи, и положил его рядом с подушкой, а когда он закончил, он натянул чехлы на голову.

Не прошло и двух минут, как за дверью прошли шаги, за которыми последовал стук и вопросительный голос: "Мисс Ушуан"? Можно войти?"

В доме была тишина.

"Я приму ваше молчание как разрешение войти." Ли Сяофэн протянул руку помощи и толкнул дверь, затем вошел, а затем случайно закрыл ее. Чжао Ушуан не подключал защелку, на этот раз подключил.

В доме было темно. Ли Сяофэн вытащил свой мобильный телефон, и сквозь свет на экране он мог смутно видеть человека, лежащего на кровати. Он также видел на столе обед из незавершенной коробки, палочки для еды, которые упали на стол.

Внезапно на лице Ли Сяофэна появилась улыбка от волнения: "Чжао Ушуан ах Чжао Ушуан", почему ты так говоришь? Разве не здорово было бы следовать за мной по пятам с радостью? Он хороший врач и он хороший врач? Черт, ты просто сука, дай тебе лицо, я покажу тебе, что такое настоящее кунг-фу!"

Нинг Тао лежал очень тихо.

Ли Сяофэн подошел к краю кровати и протянул одну руку к утешителю, поглаживая его от теленка Нин Тао. Он предпочитает такой вид охоты за сокровищами, чтобы поднять чехлы и высохнуть.

"У Чжао Ушуана на ногах были штаны, и они были немного жесткие.

В голове Ли Сяофэна было что-то странное, так как его рука быстро подошла к концу бедра "Чжао Ушуань", а затем схватила его. В тот момент он был ошеломлен, как будто его ударило электричеством. Это было морское ушко, которое он хотел поймать, но это была мидия слона, которую он не ожидал поймать.

Ли Сяофэн ожесточенно вытянул руку и поднял крышки, как только смог.

На кровати лежала не Чжао Ушуань, большеглазая дева, а Нин Тао, большеглазая орлиная дева. Увидев лицо Нин Тао, выражение лица Ли Сяофэна было похоже на привидение, он широко открыл рот, но, не дожидаясь его крика, голос Нин Тао вошел в его уши.

"Крикни, приведи сюда людей". Нинг Тао сказал.

Рот Ли Сяофэна открылся широко и снова закрылся, он накачал Чжао Ушуана, а затем пробрался в комнату Чжао Ушуана, как такая штука могла кого-то позвать?

Нин Тао встал с кровати и встал лицом к лицу с Ли Сяофэном.

Ли Сяофэн был слабосердечным, и его голос немного дрожал, когда он говорил: "Ты, чего ты хочешь?".

Голос Нинг Тао был ледяным: "Что скажешь?"

Ли Сяофэн вдруг сказал: "Это ты! Это ты накачал Чжао Ушуана озорными намерениями, я слышал, как голоса заходят и останавливают тебя, у меня есть свидетели"!

Нин Тао вздохнула: "Очевидно, что это ты накачала Чжао Ушуань наркотиками и проникла в ее комнату с намерением нарушить правила, но теперь ты укусила меня в ответ". Я знал, что ты не хороший человек, но я не ожидал, что ты будешь таким плохим".

У Ли Сяофэна росла прибыль: "Я пробрался в комнату Чжао Ушуана? Говорю тебе, этот дом - мой дом. Мне запрещено входить в свою комнату? Это ты. Как ты сюда попал? Ты прокрался в мой дом посреди ночи с намерением украсть или убить себя? Будь благоразумным и убирайся отсюда, или я действительно позвоню в полицию."

Нин Тао внезапно вонзил кулак в маленький живот Ли Сяофэна, ударом которого он был очень зол и подёрнул обе ноги Ли Сяофэна о землю.

Пуф!

После того, как Ли Сяофэн упал на землю, он вылил полный рот крови, и широко открыл рот, чтобы закричать, но острая боль в животе, похожая на бурлящую реку, сделала его неспособным кричать.

Нин Тао делает шаг вперед и приземляет еще один удар ногой, который приземляется между ног Ли Сяофэна.

Этим ударом Ли Сяофэн чуть не потерял сознание.

Нин Тао не имел ни малейшего намерения останавливаться, и без всякого сочувствия, он приземлился еще один тяжелый удар между ног Ли Сяофэна.

Ли Сяофэн больше не мог держаться и потерял сознание с закрытыми глазами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0204 Глава Кровавая война белый святой**

0204 Глава Битва за кровь Белый Мудрец был ранен сам по себе, сколько бы злых мыслей и грехов Нин Тао не имел на теле Ли Сяофэна не может заработать, в бухгалтерской книге Бамбук Джейн даже не даёт рецепта, поэтому нет необходимости ставить диагноз Ли Сяофэну. Но просто отпустите этого ребёнка, интересно, сколько женщин будет бичевать этот ребёнок в будущем.

Нин Тао вытащил небесную иглу и воткнул ее в то место, где был Ли Сяофэн.

Этот выстрел повредил нервы в том месте, но заживил травму. Ли Сяофэн не чувствовал бы боли, когда проснулся, и не оставлял бы шрамов от побоев, но для него было бы невозможно использовать эту его штуку, чтобы снова бичевать женщин.

Это плохо, но как естественный посредник между добром и злом, который рождается со злом в нем, он хуже зла!

После этого времени бухгалтерская книга Bamboo Jane, несомненно, даст ему черный счет, но Нин Тао это не волнует. У него есть несколько "белых купюр" для смещения, которые не повлияют на баланс. Для него делать столько добрых дел, сколько нужно, он не может быть добрым человеком или злым человеком, он является посредником между добром и злом, он должен поддерживать баланс между добром и злом.

Ли Сяофэн не проснулся, он просто перешел из состояния оцепенения в сонное.

Нин Тао вытащил Чжао Ушуана из-под кровати и положил его на кровать. Тем не менее, так же, как он собирался ввести особую духовную силу в тело Чжао Ушуань, чтобы помочь ей поднять анестезию, сильное чувство кризиса внезапно охватило ее.

Это было его шестое чувство, и его шестое чувство было острым и точным.

Окно открылось без ветра, и через него прошла белая тень.

А вот и Белый Святой.

Холодный лунный свет проливался сзади, белый, как снег, лицо, как персиковый цвет, он был похож на фею с ручкой, летящей вниз из Лунного дворца.

Только в этот момент Нин Тао пришел в себя, угрожающий телефонный звонок, который Бай Шенг сделал ему, заставил его испортить свое положение, он думал, что Чжао Ушуань попал в руки Бай Шенга, но он не знал, что Бай Шенг использует Чжао Ушуань как приманку, чтобы поймать его в ловушку!

Бай Шэн взглянул на лежащего на земле Ли Сяофэна и показал ему зубы: "Я хотел появиться, как только ты придешь, я увидел, что тебе так весело, что не мог перебить, поэтому подождал до сих пор. Видишь ли, до сих пор я был везде для тебя, а ты, ты не можешь быть тактичным со мной?"

Нин Тао сзади снял с талии небьющийся вентилятор, стуча и раздувая ветер: "Тогда я должен сказать спасибо?".

"Тао'эр, ты всегда был предвзятым ко мне в своем сердце, но я все еще готов дать тебе последний шанс помириться со мной и дать мне алхимию, и я все еще буду относиться к тебе, как к зятю, и наша семья будет счастливо зарабатывать деньги и практиковаться, не правда ли, это здорово?" Глаза Бай Шенг Данфэн были наполнены предвкушением.

"А если я откажусь?"

"Тогда прости, я убью тебя".

Нин Тао сзади снова вытащил мачете из талии брюк.

Бай Шэн не сразу же ударил его по руке, просто сказал слегка: "Вчера ты и Цинь Чжуй, и этот боевой демон даже не смог победить меня, когда ты объединил усилия, ты думаешь, что сможешь победить меня с этим вентилятором в руке, и этим ножом для резки дерева?"

Нин Тао на самом деле не имел намерения бороться с Бай Шенг вообще, при нормальных обстоятельствах он бы ускользнул, как только он увидел Бай Шенг, но Чжао Ушуан был все еще здесь, он сбежал, что насчет нее?

Это была страшная вещь о Бай Шэн, хотя сила имела абсолютное преимущество, он все равно использовал Чжао Ушуан в качестве заложника, оставив Нин Тао связаны в его руках!

Бай Шенг снова подошел к кровати и посмотрел на Чжао Ушуана: "Ты сказал, что если ты будешь драться со мной, а я должен буду убить эту женщину, будет ли это трудно?".

Нин Тао молчал, но он очень хорошо знал в глубине души, что если бы Бай Шенг хотел убить Чжао Ушуань, у него не было бы шансов спасти ее.

"Ты уже в отчаянном положении, ты уверен, что все еще хочешь отвергнуть меня и поразить вместе со мной?" Голос Бай Шенга был плоским и мягким, но в его костях присутствовал пугающий гнев.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Если ты убьешь ее, мои друзья - Воинственный Демон убьют Баи Цзина, и у меня будет твоя самая любимая дочь". Думаешь, без небольшого рычага влияния в моих руках, я бы рискнул отправиться в это место один?"

Лицо Бай Шенга внезапно стало мрачным.

Нин Тао сказал: "Позвольте мне забрать Ушуан, и я отпущу Бай Цзина, я сделаю, что скажу".

Бай Шенг хладнокровно засмеялся: "Думаешь, мне будет не все равно, умрет Бай Цзин или нет? Если бы я действительно заботился о ней, я бы не позволил ей остаться после вчерашнего перерыва, а теперь ты угрожаешь мне с ней, тебе не кажется это смешным? Если бы я не сказал этого по телефону, ты бы почувствовал, что у тебя в руках есть рычаг, чтобы добраться сюда?"

"Ты утверждаешь, что Бай Цзин - твоя дочь, но в твоих глазах ты даже не можешь сравниться с Чжу Хунцинь, мне ее жаль."

"Что такое "Белый джинг" по сравнению с секретным рецептом "Поиск предков" Дэна? Пока я получаю рецепт "Ищу предка Дэна", я могу получить столько Бай Цзина, сколько захочу!" Как только Бай Шенг покачал руками, пару чрезвычайно острых змеиных когтей отпустили.

Воздух в помещении внезапно замерз, почти замерз.

"Похоже, ты действительно хочешь убить меня." Угроза смерти была под рукой, но Нинг Тао выглядела спокойно.

Бай Шенг холодно сказал: "Такой врач-культуролог, как ты, не хочет работать на меня, так зачем его держать? Если я убью тебя, эта твоя клиника - бесхозная, и все в ней - мое. Я знаю, что ты уже получил "Лекарство от предков", и если я убью тебя, "Лекарство от предков" тоже будет моим. Если я убью тебя, Бай Цзин и Цин Чжуй вернутся ко мне и продолжат работать на меня. Ты говоришь, что так много можно выиграть, убив тебя, почему бы мне не убить тебя?"

Его слова только что упали, когда Нин Тао внезапно шагнул вперед и порезал в Бай Шенг с лобовым ударом.

Так как у них обоих есть сердце, чтобы убить друг друга, не нужно говорить ерунду, просто ударь первым!

Этот нож Нин Тао старался изо всех сил, но лезвие Ци так и не было выпущено. Если вы перейдете на Тан Тяньрен, бывшего мастера ножа для резки дерева, то этот крепкий нож может расколоть противоположную стену!

Но даже без меча qi, это было в конце концов волшебное оружие культиватора, и оно было чрезвычайно острым. Как бы ни была тверда голова Бай Шенга, он не осмелился бы выдержать эту порезку головой.

Бай Шен в сторону, чтобы избежать мачете, и с качелями правой руки, он порезал на маленький живот Нин Тао.

Нин Тао спрыгнул, но половина подола его костюма все еще была вырезана змеиными когтями Бай Шенга, и несколько кусочков ткани разлетелись вниз с воздуха.

Не дожидаясь, когда Нин Тао снова отступит, левый коготь Бай Шенга ударил ножом и проткнул сердце Нин Тао.

Ноги Нин Тао еще не приземлились на землю, кажется, что в воздухе нет нигде, чтобы черпать силы, но он сделал шаг в пустоту и отступил живым снова, так что он может избежать Бай Шенг опасные для жизни когти.

"Ха! Немного даосизма, это сохранит тебя еще больше!" Бай Шенг говорил из уст в уста, но его движения на ногах и в руках были совсем не двусмысленными, и он сделал один шаг, чтобы догнать его, подняв руки высоко и разделив их в одно и то же время.

В пустоте была еще одна жалкая зеленая тень "X".

На самом деле это была не остаточная тень, а настоящий жалкий зеленый демон Ци. Конденсируйте ваш ци в лезвие и разрезайте золото и нефрит!

Этим движением все четыре поворота и средняя дорога были перекрыты, и бежать было некуда!

Нинг Тао отступил к постели, неумолимо отступая. В мгновение ока он яростно бросил в руку оружие из мачете в сторону Бай Шена.

Разрубающее лезвие было освобождено и мгновенно столкнулось с Ци Демон Змеиной Коготки Разрубка Белого Святого, пересечение "X" формы Змеиной Коготки Демон Ци Разрубка была мгновенно разделена, и разрубающее лезвие прошло через Ци и направилось прямо к лицу Белого Святого. Однако, он замедлился.

С одной хваткой, Бай Шенг разведал и схватил в руке оружие заклинания мачете.

Нин Тао не смог протянуть руку и схватить в руке демонического ци Бай Шенга, и он подсознательно заблокировал небьющийся вентилятор на верхней части правого грудного сердца. Именно в этот момент, Бай Шенг демонический Ци Чоппинг ударил его левой рукой и левой груди, разорвав две ужасающе большие щели и вырвав свежую кровь!

С огромным ударом его ноги также оторвались от земли, взлетев и приземлившись на тело Чжао Ушуана.

Чжао Ушуан не проснулся.

Фигура Бай Шенга качалась и инстинктивно гналась за правой рукой в сторону Нин Тао, но только тогда он обнаружил, что он держал в руке мачете, а лезвие было в сторону его стороны, задняя часть ножа в сторону Нин Тао.

Бряк!

Нин Тао порезал шею сзади.

Если бы мачете не удалось легко добраться до руки Бай Шена, на этот раз Бай Шенг мог бы чуть ли не перерезать себе шею пополам!

В то время как лезвие - это резкая атака, задняя часть ножа - это удар тупым предметом.

Змеиный коготь Бай Шенга напал на Нин Тао с глубоким чувством страха, но удар тупым предметом его совсем не касался. Точно так же, как удар по спине Бай Шенга приземлился на его шею, он ударил по груди Бай Шенга пощечиной.

Белый святой не был поднят ударом, но также перемешивал назад на два шага, прежде чем стабилизировать свое тело. Он яростно склонил голову, его глаза испугались, и в грудь ему вонзили голубую серебряную иглу. Хотя он и не знал, откуда взялась синяя серебряная игла, он также знал, что это определенно не было чем-то необычным!

Как раз в это время, когда Бай Шенг замер, Нин Тао уже использовал свои испачканные кровью пальцы, чтобы снять кровавый замок с простыни, и даже ключ от клиники был в его руках.

Бай Шенг, казалось, что-то понял и подсознательно бросился в Нин Тао, но когда он переехал, его тело внезапно покачалось.

"Ты......." Белый Святой остановился в ужасе.

Глаза Нинг Тао были ужасающими, "Убить меня? Давай подождем, пока ты выживешь, есть много людей, которые хотят убить меня, и нет недостатка в тебе, но я все еще жив навсегда?"

Небесная Игла - это злая болезнь.

Если и было какое-нибудь оружие убийцы, которое было у Нинга Тао, так это Небесная Игольная Злокачественная Болезнь.

Бай Шенги порвал грудь, и под ясным, холодным лунным светом на груди появилось большое черное пятно, и еще страшнее, оно излучало запах распада!

Нин Тао хладнокровно посмеялся: "Чем сильнее ваши движения, тем быстрее вы умрете".

Бай Шенг внезапно бросил оружие заклинания мачете в руку в Нинг Тао.

Ключ от клиники Нин Тао также был вставлен в кровяной замок в тот момент, и дверь удобства открылась, и он и тела Чжао Ушуана вместе со своими телефонами и подушками упали в дверь удобства.

Оружие с мечами, вырезанными из дерева, свистнуло, а также пронзило головой в дверь удобства.

На короткий момент, Бай Шэн хотел погоняться за дверью удобства, но как раз в момент этой мысли, резкая боль внезапно пришла из его сердца, и он не осмелился колебаться больше.

Подойдя на минутку, Ли Сяофэн открыл глаза. Казалось, он что-то вспомнил, и встал с земли на кость, подметая комнату нервно одним глазом.

Комната была пуста, на кровати и полу была пролита кровь, что создавало впечатление места преступления.

Ли Сяофэн вдруг вспомнил кое-что снова и расстегнул молнию..............

Он был в порядке и не пострадал.

Он не знал, что происходит в этой комнате, не говоря уже о том, что изменилось в нем самом.

Его глаза снова переместились к окровавленным простыням, и, взглянув на них на две секунды, он необъяснимым образом выпустил холодный смех: "Этот парень не мог применить силу к Чжао Ушуану, а потом щелкнул, верно?".

После этого он также покинул эту комнату и взял оставшуюся коробку с едой, которую Чжао Ушуан еще не закончил.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0205 Глава 0205: Я убью тебя, пока ты болен.**

0205 Глава 0205 "Забирай свою жизнь, пока болеешь Нин Тао" держал Чжао Ушуана и выпал из Двери Удобства, приземлившись на спину, шок был не очень сильным, но раны на правой руке и правой груди все еще так сильно болят от шока, что это заставило его вздохнуть с облегчением. Змеиные когти белого святого не только оставили ужасные раны на правой руке и правой груди, но и были чрезвычайно ядовиты, а плоть и кровь из ран гноилась!

Боюсь, если бы не особое духовное исцеление, он бы давно умер. Он ударил ножом Бай Шенг в течение дня с порочной болезнью, которая была идеальным временем, чтобы выследить Бай Шенг, но его собственное состояние было не намного лучше, чем Бай Шенг. Если мы действительно хотим наверстать упущенное, мы не можем сказать, кто кого убил.

Чжао Ушуан все еще был под анестезией и не проснулся.

Нин Тао отпустил ее и положил на спину на землю, отчаянно подталкивая особую духовную силу к детоксикации и лечению раны.

Тренога добра и зла капала зеленым дымом, и это было из-за того, что Чжао Ушуан вошел в клинику. Нин Тао был тяжело ранен и упал на землю, но у него не было половины реакции. Он обладает сверхъестественной способностью лечить болезни, но никогда не лечит пациентов, у которых на это нет денег.

Как естественный посредник между добром и злом, тело Нин Тао не имеет половины медицинских денег, даже если вы делаете большое доброе дело, то голод просто добавляет "белый счет" в бамбуковую книгу.

Небесный Дао безжалостен и является жвачной собакой для всех вещей, и Нинг Тао в нем.

Через полчаса Нин Тао смог расстегнуть яд на когтях Белого Святого Змея и больше от него не страдает, его раны быстро восстановились.

Через некоторое время Нин Тао выполз из земли, к этому времени рана еще не зажила, но он уже не мог чувствовать боль. На этот раз он был тяжело ранен. Ради стабильности он пошел к столу, открыл ящик, вытащил из него прекрасный первичный рецепт Дэна и съел его.

Прекрасный первичный рецепт Дэн вниз по желудку, Нинг Тао мгновенно почувствовал прохладу, распространившуюся из желудка на все части тела, сказал, что место так же удобно, как солнечный свет в ванне. Его Сущность и Дух также были потрясены, сметая томление и усталость после тяжелой травмы.

Несмотря на то, что он является медиумом для пациентов, нуждающихся в медицинском лечении, он также обладает эффектом укрепления организма и продления жизни.

Чувствую себя хорошо, Нинг Тао взял еще один. Этот упал с горячей, потной кожей.

Эликсир эликсир, это всегда была медицина, медицинская сила не было известно, сколько раз сильнее, чем медицина в больнице, даже он не мог принять больше только потому, что это было хорошо.

Нин Тао не решился взять третью, подобрал Чжао Ушуань и покинул Небесную заставу, затем вернулся в арендованный дом.

Инь Мо Лань, Бай Цзин и Цинь Чжуй не спали, но Нин Тао приветствовал их, как только они вошли.

Кровь на теле Нин Тао заставила Цинь Чжуя почувствовать: "Брат Нин, что с тобой? Ты ранен?"

Нинг Тао сказал: "Я в порядке, не волнуйся".

Белый Цзин посмотрел в могилу и сказал: "Ты сражался с Белым Святым, не так ли?"

"Да, но он тоже ранен." Нин Тао поставил Чжао Ушуанга на диван, а затем дал краткий отчет о встрече с Бай Шенгом.

Цин Чжуй и Цзин Цзин Бай были шокированы, услышав...

"Умрет ли эта гадюка, если она попадет в вашу небесную иглу?" Инь Муран спрашивал.

Нинг Тао покачал головой: "Я тоже не знаю".

Уайт сказал: "Он не умрет, мы должны строить планы, пока можем".

В глазах Цинь-Чжуя промелькнуло мерцание умысла убийства: "Пока он болен, давайте убьем его прямо здесь, на первом этаже горы Инь и заберем его жизнь!".

Инь Мо Лан сказал: "Да, принимайте витамины, пока он болен"! Мы вчетвером идем вместе, и даже если ему станет лучше, он не будет для нас соперником, если получит серьезную травму".

Белый Цзин уставился на Нинг Тао: "Брат Нинг, придумай идею, ты не можешь упустить шанс".

Нин Тао сказал: "Это хорошая возможность, но Цинь Чжоу..." Его глаза упали на тело Цинь Чжоу, самый быстрый путь, естественно, использовать Дверь Удобства, чтобы броситься на гору Инь, в последний раз он оставил кровавый замок на горе Инь, чтобы разобраться с сегодняшней ситуацией, но каждый раз, когда он входил в Небесную Внешнюю Клинику, Цинь Чжоу был подавлен, этот проход был даже труднее, чем смерть для неё.

"Ладно, пойдем на первый этаж горы Инь". Нинг Тао принял решение.

Они вчетвером подошли к двери Небесной внешней клиники, и еще до того, как они вошли, Цинь Чжоу был чертовски нервничал.

Нин Тао подошел к ней, остановил и обнял ее на руках и сказал: "Сестра Бай, после того, как ты войдешь позже, ты поможешь мне достать мой вентилятор и дровосексуальный нож, старейшина Инь, ты поможешь мне нести коробку с лекарствами, я открою дверь, а затем сначала возьму погоню за Цин".

Инь Мо Лан и Бай Цзин кивнули одновременно.

Минутой позже в лесу у подножия горы Инь открылась удобная дверь. Нин Тао бросился за дверь с Цинь Чжоу на руках, за ним последовали Белый Цзин и Инь Мо Лан, которые также бросились за удобную дверь.

Цинь Чжоу дрожал в руках Нин Тао, его лицо бледнело без малейшего намека на кровь.

Нин Тао впрыснула особую духовную энергию в тело Цинь Чжоу, и только после этого её состояние улучшилось. Нин Тао не положил ее тоже, поэтому он побежал в сторону первого этажа с Цинь Чжуй в руках, используя свою особую духовную силу, чтобы лечить Цинь Чжуй во время бега. Спустя некоторое время после того, как Цинь Чжоу полностью повернулся, он уложил ее.

К этому времени небо сияло, и в восточном небе поднимался круг красных солнц.

Когда четверо из них прибыли к воротам, не только Нин Тао, "чужак", был ошеломлен, но и Бай Цзин и Цинь Чжуй были все ошеломлены.

Когда-то величественные и возвышенные горные ворота обрушились, оставив лишь кучу обломков.

Каменная лестница, ведущая на второй этаж, уже не чистая и опрятная, покрыта бесплодной травой, на нее даже бросают туалетную бумагу и пластиковые пакеты с закусками. Создавалось впечатление, что это место прошло через десятилетия за ночь, что то, что должно было рухнуть, упало, и что все, что осталось - это руины.

"Это... как это возможно?" Нин Тао с удивлением сказал: "Сестра Бай, вы должны лучше знать, что здесь происходит, что происходит?"

Бай Цзин горько засмеялся: "Не знаю, наверное, я праведная дочь Бай Шенга, но для него я всего лишь пешка, это слишком нормально, что у него есть какой-то секрет, чтобы скрывать от меня".

"Думаю, так и должно быть." Инь Мо Лан затихшим голосом сказал: "Старейшина Брат Нин, скорее всего, Белый Святой обладает заклинанием с завязанными глазами, или же он уже способен исполнять заклинания". В прошлый раз, когда ты был здесь, все, что ты видел, было иллюзией".

Нин Тао подумал о большом особняке, который он видел у подножия Великой Дикой Стены, когда впервые пошел посмотреть на Цин Чжуй, что на самом деле было иллюзией, созданной несколькими белыми фонарями. Но такая иллюзия была смиренной, и он мог видеть перерыв с первого взгляда. Но в последний раз, когда он приходил на первый этаж горы Инь, он не нашел ничего плохого!

"Брат Нинг, давай поднимемся туда и посмотрим, сказав, что это не обязательно прямо перед нашими глазами, что это преграда." Цинь Чжуй сказал.

"Хорошо, давайте поднимемся и посмотрим". Нинг Тао тоже не был доволен своим сердцем.

В конце каменных ступеней находится первый этаж.

Последний раз, когда Нин Тао приходил, то, что он видел, было древним зданием из чистого дерева, с древним ароматом и довольно атмосферным. Но в данный момент он видит руины стен, где нет древних деревянных построек.

В прошлый раз он видел Серебряную Луну Сакура, но на этот раз вишня тоже исчезла, и там была большая яма, где должно было быть вишневое дерево. И даже эта яма не выглядела так, как будто ее только что выкопали; она была полна сорняков, а также гниющих, мертвых ветвей и листьев и останков животных.

Это слепая зона, или это слепая зона в последний раз, когда я пришел сюда?

Нин Тао вдруг вспомнил те каменные башни, которые он видел в последний раз, когда пришел, и у него возникли некоторые сомнения: "Может ли это быть причиной этих каменных башен? Если это так, то эти каменные башни каким-то образом превосходят те белые фонари, которыми пользовался Бай Цзин".

"Проклятье! Никогда бы не подумал, что этот парень сыграет такую шутку!" Цинь Чжуй сказал отвратительно.

Нин Тао становился все менее и менее уверенным в том, что Бай Шенг умрет: "Кажется, что Бай Шенг уже добился некоторых успехов на пути культивирования за счет денег, я наткнулся на заклинание с запада, в котором установлены электронные компоненты, это может заставить людей сойти с ума и потерять контроль". Мой друг Цинь Хуа Линь оставил мне сообщение о том, что мир вот-вот изменится и грядет новая эра. Я никогда не воспринимал это всерьез, но теперь я начинаю верить в то, что он говорит".

Где сейчас Линь Цинхуа, жив он или мертв?

Ни за что не узнаю.

Цин Чжуй, Бай Цзин и Инь Мо Лан выглядели очень серьёзно, новая эра уже близка к рассвету, но они явно не были к этому готовы.

Переступив через руины первого этажа, Нин Тао пришел к тому месту, где в последний раз обедал с Бай Шенгом. Это должна была быть беседка, но то, что попало к нему в поле зрения, было пустырем.

Нин Тао сказал: "Сестра Бай, есть ли тогда еще какой-нибудь оплот для Бай Шэна?"

Бай Цзин покачала головой: "Это все, что я знаю, но теперь кажется, что он мне лгал".

Нин Тао на мгновение задумался, затем пробудил запах и состояние взгляда глаз и носа, а затем разведал его окрестности. Не было ни демонической ауры, ни духовной ауры, ни даже запаха, оставленного Бай Шенгом и этими двумя культивационными молодыми людьми, У Сяолинь и Лю Сяньэр.

"Забудь об этом, давай вернемся и придумаем что-нибудь другое." Нинг Тао сдался.

Как только Нин Тао, Инь Мо Лань, Цин Чжуй и Цзин Бай ушли, из отверстия в дереве вырылась маленькая змея и посмотрела в направлении, в котором они уходили..........

Вернувшись на дно горной скалы, где находился замок с кровью, прежде чем Нин Тао смог открыть замок с кровью, Цинь Чжоу открыл свои руки. Она ничего не сказала, но это явно был язык тела, чтобы обниматься.

Инь Мо Лан уставился прямо на Нин Тао.

Уголок рта мисс Бай показал намек на улыбчивую, не улыбающуюся улыбку.

Нин Тао горько засмеялся, протянул руку помощи и взял Цинь Чжуя за талию, открыл кровавый замок и поспешил.....

Внутри арендованного дома Чжао Ушуан медленно открыла глаза, и, недолго приспосабливаясь к свету, она встала с дивана одним махом, пара глаз быстро подметала над окрестностями. Она запомнила это место, это был дом, который арендовали Нин Тао и Цинь Чжоу.

"Брат Нинг?" Чжао Ушуан лаял.

Дверь в комнату позади нее внезапно открылась, и Нин Тао вошел в дверь, улыбнувшись ему на лице: "Ты проснулся?"

"Как я оказался в твоем доме?" Чжао Ушуан думал об этом все это время.

Нин Тао сказал: "Ты забыл, что случилось рано утром? Ли Сяофэн накачал твой коробчатый обед, ты ослушался меня и настоял на том, чтобы съесть этот коробчатый обед, в результате чего ты потерял сознание. Мне было неудобно оставлять тебя там, поэтому я вернул тебя с собой".

Чжао Ушуан гневно сказал: "Этот ублюдок действительно накачал мою коробку обедом! Я звоню в полицию!"

"Это бесполезно, парень получит кучу свидетелей, чтобы доказать, что он невиновен, так зачем добавлять к этой стене. Я преподам ему урок позже и нанесу тебе этот удар". Нинг Тао сказал. Он уже усвоил урок, и это был "порезанный и высушенный" способ, но он просто не мог сказать Чжао Ушуану.

"Это благодаря тебе, иначе меня бы убил этот ублюдок..." Чжао Ушуан внезапно распахнул руки и укоренился в объятиях Нин Тао.

Другая женщина внезапно вошла в дверь.

"Тогда кто?" Уайт сказал: "Ты завтракал?"

Ноги Чжао Ушуана замерли в неловком положении.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0206 Непредвиденные обстоятельства**

0206 Глава Неожиданные обстоятельства Белый Святой исчез, и человек вернулся.

Когда ему позвонил Цзян Хао, Нин Тао поспешил в особняк Ронг Хуа, где уже были Цзян Хао и Мэн Бо, когда он приехал. Весь дом Крыла Ва все еще под замком, так что люди снаружи не могут попасть внутрь, а люди внутри не могут выбраться наружу.

Цзян Хао привел Нинга Тао в особняк Ронг Хуа.

"Как она вернулась?" Нинг Тао спросил, когда он шел.

Цзян Хао сказал: "Не знаю, она только что вернулась, а я с ней еще не общался".

"Почему бы тебе не спросить ее?"

"Ты аутсайдер в Бюро спецслужб, мой помощник, и ты знаешь о ней больше, чем я, так что я пойду с тобой, чтобы увидеться с ней." Цзян Хао сказал.

Нин Тао вдруг вспомнил что-то и на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Что, раз уж я аутсайдер в этом спецбюро, ваш помощник, у меня есть скрытое оружие?".

Цзян Хао отреагировал немного удивлённо: "Хочешь пистолет?"

Нинг Тао кивнул. Битва с Бай Шенгом была очень жестокой рано утром, мачете в руке не мог выдать меч Ци вообще, не было никакой разницы между его борьбой с мачете и обычным человеком, сражающимся арбузным ножом. Если бы у него был еще один пистолет, уточняющий его в манере очищения электромобиля Небесного Дао, осмелился бы Бай Шенг быть высокомерным перед ним?

Уголок рта Цзян Хао бледно изогнулся, ''Почему тогда все эти мужчины любят играть с оружием? Оружие очень опасное оружие, а не игрушки, и в нашей стране очень жесткий контроль над оружием, не так просто. Я обращусь за тобой, когда вернусь, но не надейся".

Нин Тао был разочарован в своем сердце и пробормотал: "Зарплата ударила тебя по карте, но пистолет мне не дали, так какой же я специальный советник? Пусть бегут только лошади, для них нет травы".

Цзян Хао засмеялся: "Ты лошадь? Так-так, если ты действительно хочешь поиграть с оружием, я отдам тебе свое ненадолго, только ненадолго, и ты отдашь его обратно".

Нинг Тао сказал: "Забудь, я не редкий".

"Скупой, злой?" Цзян Хао внезапно протянул руку и пощекотал зуд Нин Тао.

Нинг Тао уклонился от этого, но также был поражен ею. Он хочет оружие, но он также знает, что Китай - самая строгая страна в мире с точки зрения контроля над оружием, городской полицейский участок с десятками тысяч человек достоин оружия. Он не сможет достать пистолет из этого спецслужбы. Кроме того, так называемые специальные советники, посторонние люди или что-то в этом роде, он никогда не воспринимал это всерьез. Если бы у Цзян Хао что-то было, он бы точно помог, но он бы не слушал ничьих приказов, кроме Цзян Хао.

Женщина вышла из подслушивающего здания, Чжу Хунцинь.

Она носила темно-синий чонгам, и изгибы ее тела не выходили из моды, совсем не как у женщины в сороковые годы. Бедра, которые были обнажены от щели чонгсам, также были справедливыми и нежными, а кожа хорошо поддерживалась.

Ее появление отвлекло мысли Нинг Тао.

Ее забрала Белая Святая, Белая Святая даже исчезла с первого этажа горы Инь, и она вернулась невредимой, что происходило?

"Доброе утро, доктор Нинг". Чжу Хунцинь вздохнул, а затем с улыбкой спросил: "Могу я спросить, кто это?".

Нин Тао собирался представить, когда Цзян Хао постучал ему по плечу и открыл рот: "Неважно, кто я, тебе просто нужно сотрудничать".

Чжу Хунцинь кивнул в знак сотрудничества: "Пожалуйста, заходите, вы двое, я уже приготовил чай, мы можем поговорить об этом".

Войдя в комнату для прослушивания, Цзян Хао и Нин Тао заняли свои места, Чжу Hongqin сделал чашку чая для двоих.

Нинг Тао открыл дверь в Шанди: "Как ты вернулся?"

Чжу Хунцинь спокойно сказал: "Я позвонил в машину и вернулся на машине".

Лоб Нин Тао сразу бороздил: "Бай Шенг похитил тебя, а наша сторона все еще пытается спасти тебя, это все, что ты можешь сказать?"

"Похищение"? Какое похищение?" Чжу Хунцинь раскрыл удивительное выражение: "Когда меня похитили, почему я не знаю?"

Нин Тао и Цзян Хао не могли не взглянуть друг на друга, оба чувствовали себя немного не в своей тарелке.

Чжу Хунцинь добавил: "Господин Бай Шэн - уважаемый человек, и мы с ним также очень близкие друзья, и в сложившихся обстоятельствах он почувствовал, что мне грозит опасность, поэтому забрал меня. Мы вместе поужинали, а потом я остался на ночь в отеле и поехал домой. Вот как это случилось, меня не похищали".

Цзян Хао сказал: "Ты уверен, что он не похищал тебя? Если вы в этом уверены, спецназ и полиция будут эвакуированы".

Чжу Хунцинь очень серьезно кивнул: "Да, я уверен".

"Он угрожал тебе? Если да, то вы можете быть уверены, что мы вас защитим". Цзян Хао сказал.

Чжу Хунцинь сказал: "Нет, мне не угрожали, я говорил правду".

"Где сейчас Белый Святой?" Нинг Тао спрашивал.

Чжу Хунцинь сказал: "Этот, которого я не знаю, вчера вечером он ушел после ужина со мной".

Нин Тао молчала, и на этом наборе слов из Чжу Хунциня она, по-видимому, достигла какого-то соглашения с Бай Шенгом.

"Этот череп, откуда вы, семья Грехов, его взяли?" Цзян Хао задал новый вопрос.

Чжу Хунцинь сказал: "То, что следует сказать сотни лет назад, династия Мин, Чжу Хунъюй, дочь третьего принца Чжу, обладает спасительной добротой к предкам рода Синь, даром поля, доброта выше небес". Позже Чжу Хунъюй перенесла катастрофу, и ее тело было потеряно. Предки семьи Синь прибыли на место происшествия и нашли только фрагмент черепа, поэтому они построили гробницу для Чжу Хунъюя, который подметает гробницу из поколения в поколение. Кроме того, мужчины из семьи Син имеют традицию жениться на женщинах по фамилии Чжу, с намерением отблагодарить их за доброту, и именно благодаря этой традиции я смог жениться на женщине из семьи Син".

Не похищенные, а фрагменты черепа были переданы по наследству, заявление было явно подготовлено заранее, без малейшей суеты.

"Тогда ты знаешь, что на фрагментах черепа?" спросил Цзян Хао.

Чжу Хунцинь сказал: "Я не знаю точного содержания, в конце концов, я тоже не открывала этот гроб, я просто слышала, как мой муж говорил о том, какие средства на нем содержатся. Не похоже, что наша семья занимается наркобизнесом, так что мы не беспокоились об этом. Саркофаг в древней гробнице был открыт другом доктора Нинга, который также присутствовал в то время, вы можете спросить доктора Нинга, он должен знать о ситуации больше, чем я".

Цзян Хао не мог не взглянуть на Нин Тао.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Сотовый Нин Тао вдруг зазвонил с входящим звонком, он достал телефон и посмотрел на него, затем встал и подошел к двери: "Я собираюсь ответить на звонок".

"Кто звонит?" Цзян Хао спросил после.

"Чинг Чоу". Нинг Тао сказал.

Как только он услышал, что за ним гнался Цин, Цзян Хао перестал спрашивать. Она подумала, что Цин преследует Нин Тао, чтобы сделать ей предложение, и не могла не улыбнуться ей в сердце. Она чувствовала, что Цинь-Чжуй немного не в себе, и не знала, почему она решила снова немного полюбить Цинь-Чжуй.

Выйдя за дверь, Нинг Тао взял трубку.

Звонок был не от Цина, а от мисс Бай. Это не для того, чтобы обмануть Цзян Хао, но Чжу Хунцинь знает, что Бай Цзин - демон, демон, который хочет навредить своему сыну, и он не может сказать Цзян Хао лично, что это Бай Цзин обратился к нему. Была также причина, по которой Чжу Хунцинь, по-видимому, заключил какое-то соглашение с Бай Шенгом, еще не зная, что он обезоружил змеиное внушение на Бай Цзина. Если он скажет Цзян Хао в лицо, что звонит Бай Цзин, есть большая вероятность, что это скоро дойдет до ушей Бай Шенга.

"Белый Святой не умер". В голосе Бай Цзина по телефону была небольшая нервозность.

"Откуда ты это знаешь?" Нинг Тао спрашивал.

"Я только что просмотрел почтовый ящик компании и увидел документ об увольнении, действительно подписанный Белой Святой."

"Бумаги на увольнение?"

"Он освободил меня от обязанностей генерального менеджера". Уайт сказал.

"Кто взял на себя ваши обязанности?"

"Никто еще не взял на себя мои обязанности, и я звоню, чтобы сказать тебе быть осторожным. Он не умер и может напасть на тебя в любой момент". В голосе Бай Цзина была нота беспокойства.

"Хорошо, поговорим, когда я вернусь". Нинг Тао повесил трубку и вернулся в прослушивающее здание.

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао: "Мисс Цин звонила тебе, в чем дело?"

Нинг Тао сказала: "Была пациентка, которая хотела меня видеть, и это не было опасной для жизни болезнью, поэтому я сказала ей подождать, пока я вернусь".

Цзян Хао подошёл к уху Нин Тао и прошептал: "Твоя медсестра интересная, где ты это взял?"

Нин Тао кашлянул и сменил тему: "Госпожа Чжу, пожалуйста, подумайте об этом, по вашему мнению, полиция отменит дело, а люди, которые охраняют это место, отступят, я спрашиваю вас в последний раз, вы уверены, что вас не похищали?".

Чжу Хунцинь сказал: "Я ясно дал понять, я уверен". Я лучше буду доверять себе, чем тому, что ты называешь защитой".

Больше не о чем говорить.

Нинг Тао встал и сказал: "Пошли".

Цзян Хао кивнул и встал, чтобы проследить за Нин Тао.

Чжу Хунцинь не вставал, чтобы провожать гостей, а просто молча наблюдал за спиной Нин Тао и Чжу Хунциня, когда они уходили. У нее был странный взгляд в глазах, и углы ее рта медленно появлялись с терпимой улыбкой.

Цзян Хао сделал телефонный звонок, сообщил о ситуации, и после получения инструкций она приказала эвакуироваться участвующим людям.

"Поехали со мной в Северную столицу". Цзян Хао сказал.

Нин Тао сказал: "Мне еще нужно кое о чем позаботиться, когда я закончу, я приеду в Бейду, чтобы найти тебя".

Цзян Хао сказал: "Ты не можешь врать мне, моя мать клянётся тебе каждый день, я устал это слышать, принеси ей немного твоих домашних специй, когда приедешь в Северную столицу".

Нинг Тао улыбнулась: "Нет проблем, поздоровайся с тетушкой от меня".

Цзян Хао протянул руку Нин Тао.

Нин Тао замер на мгновение, затем протянул руку и пожал Цзян Хао. Неожиданно, однако, когда он собирался оттолкнуть руку назад, неожиданно появился Цзян Хао, выкопал голову в руки, а затем крепко обнял его вокруг талии.

Некоторые полицейские и спецназовцы подвинули глаза и посмотрели на Нин Тао и Цзян Хао, которые обнимали друг друга.

Мэн Бо выпустил свисток и засмеялся, ''Ха! Когда вы двое собираетесь угостить меня шоколадным батончиком?"

Нинг Тао был смущен и не знал, что сказать.

Цзян Хао отпустил Нин Тао, его щеки были слегка красные, но его рот сказал: "Я просто хочу обнять тебя, не пойми меня неправильно, ну, все, мне пора".

Нинг Тао сказал: "Береги себя, и... если сможешь, не ввязывайся в проект "Охота на предков"".

Цзян Хао сказал: "Я знаю, что это опасно, но это моя миссия". После паузы она добавила: "Тебе... есть что сказать мне еще?"

Нинг Тао покачал головой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0207 Глава 0207 Благословения и страдания Ци Мана**

Глава 0207 "Благословение и страдание Ци на одну неделю позже".

Свет горит в начале дня, на Женской улице в Гуанчэне.

Улица полна женщин, а женская одежда, аксессуары, сумки, парфюмерия, косметика и так далее, все виды женщин, ослепительный ассортимент товаров. На этой улице любят гулять не только женщины, но и мужчины, потому что здесь бесконечные женщины, повсюду белые цветочные бёдра, острые бедра, словно визуальное пиршество в стиле укиё-э.

Был один человек, но с грустным лицом, этот человек был Нинг Тао. Он должен был остаться в клинике, чтобы попрактиковаться, но его жестко затащили сестры Змеиный Демон, чтобы пойти по магазинам. Он также беспокоился об угрозе со стороны Белого Святого, поэтому, хотя в глубине души он неохотно шел за ним.

У Нин Тао в руках уже было семь или восемь сумок для покупок, но Бай Цзин и Цин Чжуй все еще ходили по магазинам. На этот раз его снова затащили в магазин нижнего белья.

Магазин небольшой, но полный бюстгальтера и треугольных брюк, и немного веселого белья, которое заставляет вас выглядеть и представить себе что-то маленькое.

"Ты будешь счастлив? Ты пялишься на свою сестру или показываешь мне?" Белый Цзин сказал в шутку.

Уголок рта Нинг Тао выжал намек на улыбку: "Как я несчастлив? Ты слишком много думаешь об этом, и я счастлив".

Уайт сказал: "Я стал безработным ради тебя, не хочешь купить мне что-нибудь, чтобы успокоить меня?"

Нин Тао держал в обеих руках семь или восемь мешков для покупок: "Это все мой список покупок, какие еще подарки ты хочешь?" После паузы он вдруг вспомнил кое-что: "Почему ты для меня безработный, будешь ли ты разумным?".

Он поднял ее золотую змею и дал ей свободу, а она говорит, что потеряла работу из-за него, что это за рассуждения?

Белый Цзин мило улыбнулся: "Когда ты видел женщину разумной?"

Нинг Тао на самом деле был безмолвным.

Владелец магазина нижнего белья - мужчина в свои ранние сороковые годы, и он смотрит на Нин Тао и Цзин Бая с улыбкой на лице, не скрывая восхищения в своих глазах.

Женщина, которая такая зрелая и сексуальная, такая красивая, такая изысканная, такая красивая.

"Брат Нинг, ты думаешь, я хорошо выгляжу в этом?" Цинь Чжоу пришёл к Нин Тао с сетчатым бельём.

В нижнем белье была вся сетка, под ней не было ткани, Нин Тао посмотрел на все это, хотел пролить кровь, поспешно сказал: "Как ты думаешь, ах, надень такую одежду кому?".

"Держи". Цинь Чжуй сказал, что он хочет забрать своё тело и попробовать.

Глаза владельца магазина нижнего белья были широко открыты.

Белый вдруг протянул руку и взял с полки маленькие красные трусики, с мохнатым хвостом на спине, и примерил их, улыбаясь: "Брат Нинг, как ты думаешь, я хорошо выгляжу в этих?".

Нинг Тао, ".........."

Челюсть владельца магазина нижнего белья беззвучно упала на пол, осмелюсь сказать, что это две девушки, которые делят мужа! Он так завидует одному из них, что этот парень летает!

Но у Нингтао есть свои проблемы, и когда за ним гнался только один Цин, он всё ещё мог удержать его, но с приходом Белого Цзина волнение и искушение удвоились, и он живёт с этим уже много лет. Другие завидуют ему за то, что он наслаждается "благословениями народа Ци", но кто знает о "страданиях змеи и демона", которые он пережил?

Его отношения с Цзином все еще нормальные, и у Цзина нет причин искушать его, чтобы стимулировать его, но нужен ли змеиному демону повод, чтобы искушать людей, чтобы стимулировать их? В этом, как и в природе, не было необходимости, пока она хотела, каждое ее слово или даже подмигивание обладало волшебством дразнить. И она, которая, кажется, сделала ежедневное удовольствие дразнить его, особенно любит дразнить его с Цинь Чжоу.

"Почему бы мне не пойти с сестрой и не переодеться, а ты зайдешь и посмотришь?" Цинь Чжуй сказал.

У владельца магазина нижнего белья идет носовое кровотечение.

Нин Тао горько смеялся: "Купить купить, не надо пытаться, купить все, сколько стоит босс"?

Владелец магазина нижнего белья, не зная, что происходит, снял язык и сказал: "Я дам тебе семью, без денег".

Нинг Тао замер на месте, какая семья?

Но нужно ли было объяснять его сложные отношения с сестрами Змеиного Демона купцу, который продавал нижнее белье?

Покидая магазин нижнего белья, Нинг Тао держал в руках еще две сумки для покупок.

На шумных улицах Бай Цзин вытащила свой телефон и прочитала смс-ку, затем нахмурилась: "Этот парень, Синь Чжи Юй, хочет встретиться со мной снова, это двадцать седьмое сообщение, которое он прислал, я очень хочу его убить".

"Тогда убей его". Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао сказал: "Не двигайся и скажи "убей", если не хочешь, чтобы он снова тебя домогался, просто занеси в черный список".

Но Уайт сказал: "Почему ты хочешь потянуть черное, такой человек может не пригодиться позже".

Нин Тао пожимал плечами, чувствуя, что говорит напрасно.

Уайт добавил: "Кстати, я сейчас не генеральный менеджер компании "Новые мировые технологии", я талантлив на рынке, вы заинтересованы в инвестициях в меня, брат Нинг?".

"Инвестировать в тебя?" Нинг Тао был удивлен: "Я врач, который управляет клиникой, у меня не так много денег, какие инвестиции?"

Белый сказал: "Разве у тебя нет бальзама для красоты? Есть еще эликсир, мы можем уйти от биофармацевтической компании, или просто косметической компании, вы платите за технологию, я позабочусь о производстве и продажах, мы определенно будем больше и сильнее".

Нин Тао был несколько тронут, но качал головой после того, как подумал об этом: "Лучше забыть об этом, это большая работа по уточнению эликсира, и есть большая нехватка лекарственных и духовных трав, так что их невозможно производить в количестве". Что касается бальзама для красоты, то он также очень трудоемкий и не может быть изготовлен в количестве, и эта модель является пределом на данный момент".

Бай Цзин нахмурился: "Цинь Чжуй, ты уговариваешь своего человека дуть ветром на его подушку".

Цинь Чжуй засмеялся и сказал: "Мы даже не спим вместе, зачем мы дуем воздухом из подушек"? Ветер в ушах в норме". С этим она внезапно подошла к уху Нин Тао и выдохнула.

Нин Тао ударился в толчок и сказал, затаив дыхание: "На улице, следи за своим изображением, хорошо?"

На самом деле было уже много людей, на которых смотрели, большая волна любопытных, завистливых глаз.

Она сказала: "Брат Нин, подумай об этом, твоя клиника не зарабатывает денег, я слышал от Цинь Чжуй, что ты даже даешь деньги людям после лечения некоторых пациентов. Я избавлю тебя от неудачника или что-то в этом роде, ключ в том, как долго эта модель продержится? Ремонт очень дорогой, и нет никакой гарантии, что не будет времени, когда вам понадобятся большие деньги, так что же вы тогда будете делать? Этот ваш бальзам красоты на самом деле может быть разбавлен, и мы не идем по маршруту массового производства, а просто элитный частный пользовательский маршрут, только зарабатывая деньги для богатых".

"Я подумаю об этом". Нин Тао сказал, как он спросил еще раз: "Как много ты знаешь о Белом Святом из денег в Тао"?

Однако, Бай Цзин покачал головой: "Есть много вещей, о которых он не хочет мне рассказывать".

Трое из них поговорили и пришли на стоянку, Нин Тао передал сумку с покупками Бай Цзину и Цин Чжуй, он пошел на стоянку и уехал на электрическом велосипеде Tien Dao. Он собирался приветствовать Цин Чжуя и Бай Цзина в автобусе, когда к нему подошла пара подростков, и Цин Чжуй, высокий тощий мальчик, передал ему листовку, а затем произнес глупую речь.

Нин Тао не понимал глупой речи, и он посмотрел на листовку в руке, только для того, чтобы понять, что это не какая-то рекламная листовка, а скорее очень необычный поиск рекламы. Было напечатано пять фотографий, все пять из них - девушки, самой старшей - девятнадцать, а самой младшей - пятнадцать. Данные о личности на плакатах пропавших без вести лиц свидетельствуют о том, что все пять девочек были учениками школы для глухих.

Нин Тао, естественно, думал о двух злодеях по имени Чжан, Чжан Вэйбяо и Чжан Лэй, которые были убиты Цин Чжоу, и о пропавших девушках, которых он спас. Чжан Вэйбяо и Чжан Лэй были уже мертвы, прошло всего чуть больше времени, как могли исчезнуть еще пять девочек? А также специально для глухих девочек в школах.

Подошли Цинь Чжуй и Бай Цзин, и Бай Цзин спросил: "Что они тебе дали?".

Нин Тао сказал: "Кстати, ищешь конверт, знаешь ли ты немой язык?"

Уайт сказал: "Я не понимаю, кто может этому научиться?"

Нин Тао сказал высокому тощему мальчику, который прислал ему объявление о пропаже: "Слишком мало информации об этом, у вас есть бумага и ручка? Я хочу задать тебе несколько вопросов, я хочу помочь тебе, мне нужно знать больше". Пока он говорил, он заменил один палец на перо, написал и нарисовал на бюллетене искателя.

Это был легкий для чтения язык тела, и высокий, тонкий студент-мужчина кивнул и последовал еще одно сравнение со студенткой-женщиной, которая распаковала рюкзак и пошла за бумагой и ручкой.

Тогда к двери парковки подошел Мазерати, а Нин Тао и несколько глухих студентов заблокировали ему дорогу. Молодой человек на BMW высунул голову, затыкал рог и невозмутимо сказал: "Уйди с дороги, какое качество, что мешает".

Внимание нескольких глухих студентов было приковано к Нин Тао, "старшему брату", который готов был им помочь, и даже не заметил, что машина сигналит и кричит на них. Они даже не могут слышать звук грома, как они могут слышать трубы?

Женщина внезапно высунула голову из окна машины: "Ты что, глухой? С дороги!"

Голос был знакомым, и Нинг Тао пошевелил глазами, чтобы с первого взгляда увидеть знакомое лицо.

Женщина, сидящая в салоне Мазерати, на самом деле была Сюэ Баоэр.

Но Сюэ Баор не видел Нин Тао, так как был окружен группой глухих и немых студентов.

Глаза Цинь Чжуя и Бай Цзина упали на лицо Сюэ Баора в одно и то же время, и два змеиных демона после одного взгляда направились к Сюэ Баору. В тот день в особняке Жун Хуа, эти Сюэ Баоэр и Ли Сяофэн вместе оклеветали Нин Тао, сказав так сильно, как они могли. Если мы не скажем "привет", мы не сможем сказать "привет", верно?

Зная, к чему идут две сестры, Нинг Тао не могла не вспомнить: "Следите за своей долей".

"Хмм." Цин погнался за ним в ответ.

Нинг Тао вышел из машины и жестом попросил нескольких глухих студентов последовать за ним, чтобы поболтать. Несколько глухих студентов не могли читать язык его тела, и ему приходилось толкать машину в сторону. Несколько глухих студентов поняли, что он имел в виду, и последовали за ним.

Сюэ Баэр до сих пор не узнала Нин Тао, но она неожиданно узнала Цзин Цзин Бая, который шел к ней, она замерла на мгновение, а затем взволнованно сказала: "Разве это не госпожа Бай? Брат Синь все еще говорил с нами о тебе за ужином, он уже недалеко, я позвоню ему сейчас, я попрошу его приехать, а вы приятно поболтаете".

Сюэ Баоэр вышла из машины и залезла в сумку за телефоном.

Уголок ее рта улыбнулся.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0208: Оригинальный Супруг и Маленькая Троица...**

0208 Глава Оригинальный Супруг и Младший Молодой человек, сидя в такси Мазерати, посмотрел на Цинь Чжуй и сказал с блеском в глазах: "Госпожа, как тебя зовут? Как насчет того, чтобы завести друга?"

Он смотрел на грудь Цинь-Чжуя и, казалось, думал, что как только он откроет рот, Цинь-Чжуй возьмет на себя инициативу и оставит ему телефонный звонок или твиттер, или что-то вроде того, чтобы подружиться с ним. В конце концов, мир никогда не испытывает недостатка в женщинах, которые хотят плакать в BMW, не говоря уже о том, что он водит Maserati.

Цинь Чжоу, однако, ничего не сказал и вдруг протянул руку помощи и схватил молодого человека за волосы, а затем прижал голову к рулю.

Бряк!

С приглушенным звуком молодость была окровавлена, и вся толпа была ошеломлена сильной болью.

"Что ты делаешь?" Сюэ Баоэр, которая держала в руках свой мобильный телефон, готовый позвонить Синь Чжи Юю, услышала звонок и сместила глаза, чтобы посмотреть, как раз вовремя, чтобы увидеть окровавленную молодость и Цинь Чжоу, она была шокирована и разгневана: "Я узнаю тебя, ты единственный.........................".

Цинь Чжоу внезапно выбил дверь Maserati, которая была внезапно вмятина и сильно деформирована.

"Ты с ума сошел? Это моя машина!" Сюэ Баоэр недостаточно заботилась о том, чтобы позвонить Синь Чжи Юй и бросилась в сторону Цинь с выбитыми ногами.

Тем не менее, она только что сделала шаг, чтобы бежать, когда рваная боль пришла на голову и рука схватила ее за волосы и разорвала спину живьем.

Эта рука - рука Бай Цзина.

"Мисс Уайт, что вы делаете? Отпусти меня!" Сюэ Баоэр была шокирована и зла.

Белый шлепнул ее по руке и закричал: "Идите, посмотрите на эту бесстыжую суку, все вы! Это она украла моего мужа! Я подарила мужу двух детей, оба еще в детском саду, и она пришла разрушить мою семью, когда дети были так малы"!

"Ты, дурачок! Ты, отпусти меня! Или я вызову полицию!" Сюэ Баоэр все еще сжимала телефон в руке, она была действительно готова позвонить в полицию.

Бай ударил сотовый телефон Сюэ Баоэр по земле, затем растоптал его, и к ее ногам мгновенно прибавилась куча мусора.

"Ты сумасшедший..."

Прежде чем Сюэ Баое смогла закончить предложение, Бай Цзин снова захлопнул его и сбил с ног.

Сюэ Баоэр была взбита так сильно, что половина ее лица была опухла, и ее волосы были вырваны заживо в большой беспорядок, показывая кровоточащие кожи головы. Она не могла понять, почему Бай Цзин внезапно стал жестоким по отношению к ней, но чего она не ожидала, так это того, что это было только начало.

Белый встал на одно колено к животу Сюэ Баё и, как только она это сделала, сорвал с неё юбку, а потом опять начал рвать на стыдное одеяло, проклиная: "Я разрешил тебе украсть моего мужчину! Я позволю тебе украсть!"

Сюэ Баоэр кричала и боролась, но она не соответствовала змее демона Бай Цзин, и все, что осталось от нее, это полоска ткани. Она свернулась, застенчивая и возмущенная. Она никогда не была единственной, кто издевался над кем-либо, когда она когда-нибудь подвергалась такому насилию? Но теперь она лежит голой на улице, все больше и больше людей на улице и люди фотографируются со своими телефонами! Эти фотографии и видео скоро появятся в Интернете, чтобы их увидело больше людей, и к тому времени, какое лицо ей придется вернуться в высшее общество?

Звучали сирены.

Бай Цзин встал: "Сестра, иди".

Цинь Чжуй снова ударил молодого человека в глаз, и тот выпустил крик страха, когда один глаз превратился в глаз панды.

Бай Цзин переехал, взял Цинь Чжуя за руку и зарылся в толпу зрителей.

"Какой глупый мужчина женится на такой красивой женщине и ворует?" В толпе собрались люди, которым было любопытно узнать о туннеле.

"Посмотрите на этого избитого младшего тоже не так уж и плохо, этот человек, наверное, хромой глаз, да?" Кто-то сказал.

"Разве вы, ребята, не слышали это только что? Госпожа сказала, что это ее машина, полагая, что у мужчины есть деньги, чтобы купить такую хорошую машину для госпожи". Кто-то сказал.

"Что еще более странно, так это то, что она берет деньги у чужих людей, чтобы накормить маленького белого парня!" Это было возмутительно.

Эти ропотки упали в уши Сюэ Бао, и у неё даже сердце умерло.

Нин Тао вздохнул и сказал темным голосом в сердце: "Я же говорил вам, ребята, будьте осторожны с вашей мерой, ваша шкала слишком велика, верно? Возвращение должно быть отмечено критикой".

Он думает, что Цзин и Цинь Чжуй зашли слишком далеко, особенно Цзин, как она могла снять чью-то одежду с Сюэ Бао на улице?

Высокий, тонкий, глухой студент смотрел обоими глазами на Сюэ Баоэр, который упал на землю, его зрение просто случайно оказалось в состоянии видеть немного того, что он не должен был иметь, и он был явно раздражен, краснея.

Нинг Тао протянул руку и похлопал его по плечу: "Не смотри, отвези меня в свою школу, я хочу знать об этом побольше".

Глухой и глухой ученик из числа высоких рук только тогда оглох и качал головой, указывая на то, что он не мог понять.

Нин Тао взял ручку и книгу из руки девочки и написал на ней: отвези меня в свою школу, я готов помочь тебе, но мне нужно знать больше.

Высокий тощий мальчик взял ручку из руки Нинг Тао и написал на книге: "Сэр, могу я спросить, кто вы?

Нин Тао взял ручку и написал на своей книге: "Я старший советник в спецподразделении полиции.

Несколько глухонемых студентов взвинтили от волнения и хлопали в ладоши Нин Тао, но Нин Тао не мог понять, о чём они говорили.

Мальчик взял еще одну ручку и написал на листе бумаги: наша школа называется Специальной школой "Надежда", в двух кварталах к югу, офицер пойдет с нами, а я отведу вас к нашему директору.

Нинг Тао кивнул: "Хорошо, веди".

Он не заботился о том, чтобы быть советником какого-то бюро спецслужб, но сейчас кажется, что иногда статус может служить большой цели, принося удобство. Он размышлял о том, что, несмотря на внешнюю природу, ему все же нужно было попросить Цзян Хао получить сертификат или что-то в этом роде.

Полицейская машина поспешила на место происшествия, а полицейский снял пиджак и занавесил его на тело Сюэ Баоэр, и помог ей подняться в полицейскую машину. Другой сотрудник полиции давал показания молодым людям, которые были избиты в ходе погони, спрашивал о причине и обстоятельствах инцидента, а также о характеристиках подозреваемого.

Нин Тао не удосужился позаботиться о том, чтобы оттолкнуть электрическую тележку Небесного Дао и проследить за несколькими глухими и немыми учениками.

Надеемся, что специальная школа будет небольшого размера и будет представлять интерес для общественности, в ней будут учиться студенты из официального городского округа и нескольких близлежащих префектур, а количество студентов составит чуть более двухсот человек. Имя директора - Ма Шичуань, старик в возрасте около шестидесяти лет, бросился в салон, как только услышал, что там был старший советник из спецподразделения полиции, который даже не смог помыть руки после того, как пошел в туалет.

"Могу я спросить советника, как его зовут?" Широкопузый Ма Шихуань был полон улыбок и поздоровался с Нин Тао.

Нин Тао протянул руку: "Вай твоя фамилия Нин, это нормально, что директор Ма зовет меня Нин Тао".

Ма Сычуань пожала руку Нин Тао, похоже, увидела, что Нин Тао был одет очень просто и осторожно сказала: "Советник Нин, где припаркована ваша машина?".

Нинг Тао сказал: "Я приехал сюда на электрическом велосипеде, который был установлен в гараже вашей школы".

Улыбка на лице Ма Шихуань на мгновение заметно застыла: "Могу я спросить, что советник Нин делает в нашей школе?".

Нин Тао открыл дверь в Шанди: "Я здесь, чтобы расследовать пропавшую студентку, а также попросить директора Ма предоставить некоторую информацию".

Улыбка на лице Ма Исикавы исчезла: "Оказывается, вы здесь для того, чтобы расследовать исчезновение студента, мы уже сообщили об этом в полицию, все, что следует сказать, было сказано, разве у полиции нет всей информации, которую мы предоставили? Ты все еще приходишь ко мне за информацией?"

Нин Тао сказал: "Мы разные отделы, и я не общался с товарищами по этому делу".

Ма Шичуань снова посмотрела на Нин Тао с головы до ног: "Советник Нин, пожалуйста, покажите ваше удостоверение личности".

Нинг Тао сказал: "У меня нет моих документов".

Ма Сычуань слегка ворчала: "Простите, давайте поговорим, когда вы принесете ваши документы, у меня есть работа, простите".

Нин Тао бороздил брови, в наши дни делать добро труднее, чем плохо. Он приехал помочь в расследовании, и хотя было бы разумно взглянуть на документы, был ли документ действительно настолько важным? Даже больше, чем те пять пропавших школьниц?

Ма Сычуань посмотрела на Нин Тао с вопросительным взглядом: "Я не знаю, какой ты специальный полицейский советник, ты хочешь, чтобы я позвонила в полицию и спросила?".

Нин Тао смеялся: "Оказалось, что директор Ма сомневается в моей личности, я просто думал о бедных детях, которые привели меня в путь, я собирался пожертвовать пятьдесят тысяч юаней в вашу школу, чтобы купить какое-то спортивное оборудование и книги или что-то в этом роде, так как это тот случай, то я уйду".

Ма Сычуань последовала и затем открыла улыбку: "Упс, советник Нин это сказать, где слова ах, как я могу сомневаться в вашей личности. Такие люди, как вы, на первый взгляд, добрые, сердечные люди, наша школа - особая школа, и это действительно трудно, и я благодарю вас за детей за ваше любящее пожертвование".

Таков путь мира, пока есть деньги, все идет. Деньги - это еще не все, но без них трудно обойтись.

Сердце Нин Тао не могло не подумать о предложении Бай Цзина.

Ма Шихуань была действительно громогласным старым директором, и сразу же дала Нин Тао отчет.

Нин Тао пробил 50 000 юаней на счет и получил квитанцию о возвращении только для того, чтобы выяснить, что это был не государственный счет Специальной школы "Надежда", а частный счет неизвестного лица.

Ма Шихуань улыбнулась и сказала: "Советник Нин, не переживайте, это счет наших школьных финансов, вы - пожертвование любви, никто не осмеливается прикоснуться к нему. Кстати, разве ты не хочешь, чтобы тебя проинформировали? Если хочешь что-то знать, просто спроси".

Нин Тао не удосужился спросить, чей это счет, он ответил: "Я посмотрел на бюллетень поисковика, эти пятеро детей исчезли шесть дней назад, они пропали вместе, или они исчезли один за другим"?

Согласно тому, что я узнала, они жили в комнате общежития и странным образом исчезли той ночью, а в школе не было установлено наблюдение в общежитии из-за вопросов неприкосновенности частной жизни, поэтому неясно, ушли ли они одни или по какой-то другой причине", - сказала Ма Исикава. Полиция пошла в это общежитие, посмотрела и не нашла никаких следов преступления".

Нинг Тао сделал движение в своем сердце: "Отведи меня в это общежитие".

"Конечно". Ма Шичуань обещала на одном дыхании, лично показав Нин Тао дорогу.

Обслуживание до и после перезарядки, безусловно, не одно и то же.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0209: Старожилы времен Второй мировой войны**

Глава 0209 Старинный антиквариат времен Второй мировой войны В спальнях нескольких девушек был небольшой беспорядок, не было сложено одеял, на полу лежал мусор, и на полу было разбросано женское нижнее белье. Только с этого взгляда Нинг Тао смог определить, что Специальной школой "Надежда" управляют свободно.

Нинг Тао пробудил глаза, нос, взгляд и запах состояний. Офтальмоскопическое состояние позволяет не только видеть предыдущее погодное поле пациента, но и лучше видеть, особенно в тенистых углах.

"Полиция приехала расследовать, и до сих пор следят за ней". Ма Сычуань познакомила Нин Тао с ситуацией: "Но ничего не было найдено, в этой комнате есть отпечатки пальцев и ног пяти девушек, и нет никаких следов шестого незнакомца".

Уловив при этом запах пяти школьниц, Нин Тао сказал: "Директор Ма, полиция расследовала близлежащую слежку?".

Ма Исикава сказал: "Конечно, ведется наблюдение за системой дорожной полиции и даже за прилегающими магазинами, но нет никаких записей с камер наблюдения за похищенными или уезжающими девочками". Я слышал от эксперта по следам, что это будет в основном нераскрытое дело, что до сих пор милиция не выявила ни одного подозреваемого, а некоторые говорят, что они ушли сами по себе с умыслом".

"Оставили наедине с собой?" Нин Тао слегка нахмурился: "Кто-нибудь расследовал своих одноклассников?"

"Расследованные", но, как вы знаете, дети здесь глухие и немые, и обычные люди не могут с ними общаться. В первый раз полиция пришла с глухим переводчиком, а во второй раз я послала учителя, чтобы тот переводил для них. Они связались с некоторыми из своих одноклассников, но безрезультатно".

Это то, что сам Нин Тао очень хорошо знает. Когда он встретил глухих и немых одноклассников, которые разослали уведомления, он не смог бы общаться с ними без ручки и бумаги.

Внезапно, в ноздри Нинг Тао просочился особый аромат.

Это был намек на ладан, смешанный с воском, очень слабый.

Нинг Тао дважды пожимал плечами носом, что усилило его ароматное состояние. Он быстро определил, что то, что он улавливает, это намек на благовония, смешанные с воском, и заблокировал источник запаха.

Источником запаха была пара дешевых домашних кроссовок, размещенных под кроватью.

Нин Тао подошел к кровати, опустился на колени и вытащил обувь, затем понюхал подошвы и внутреннюю часть обуви.

Глаза Ма Исикавы расширились врасплох, и его выражение было озадачено.

Нинг Тао опустил туфли, а потом нашел другую пару, чтобы понюхать.

"Советник Нинг, что вы делаете?" Ма Исикава не мог не любопытствовать: "Специалисты по следам обуви смотрели на них лупой, и в этом нет ничего плохого".

Его слова просто упали, но Нин Тао взял еще один носок и закрыл глаза "жалко". Очевидно, он не мог понять поведение Нин Тао, и даже подумал, что Нин Тао немного извращенец, но ради пятидесяти тысяч долларов он решил молчать.

Тем не менее, Нинг Тао взял еще одно нижнее белье.............

"Мммм". Ма Сычуань кашляла: "Это, советник Нин, я пойду в туалет, не стесняйтесь."

Нин Тао просто слегка понюхал нижнее белье и положил его, как получил: "Директор Ма, здесь есть храм?".

Ма Исикава замерла на мгновение, ''Храм''? Советник Нинг, почему ты спрашиваешь об этом?"

Нинг Тао сказал: "Тебе все равно, просто скажи да или нет".

Ма Исикава сказал: "Я не уверен в этом, но это определенно за городом".

"Ну, я сам узнаю". Нинг Тао ушел.

Ма Сычуань посмотрела на спину Нин Тао, и только после того, как Нин Тао исчез из его поля зрения, он вспыхнул со словами: "Этот человек не может быть болен, верно?".

Как Нин Тао выталкивает электрический автомобиль Tien Dao из ворот специальной школы "Надежда", две женщины приходят, чтобы встретиться с ней, одна из них Цзин Бай в белом, а другая Цин Чжуй в зеленом. Язык змеиного демона также мог уловить запах, и не было бы ничего удивительного, если бы Бай Цзин и Цинь Чжуй отследили его здесь с запахом, который он оставил в воздухе.

"Разве я не предупреждал вас, ребята, быть осторожными с манерами? Это возмутительно для тебя - раздевать людей голыми на улице, не так ли?" Когда Нин Тао увидела Бай Цзин и Цин Чжуй, она вспомнила, что они делали раньше, и не могла не хотеть критиковать.

Цинь Чжуй не высовывался и не говорил.

Но Уайт сказал: "В следующий раз, когда я ее увижу, я просто заткну ее до смерти, так?"

Нинг Тао был несколько безмолвен: "Слишком ленив, чтобы сказать вам, ребята, садитесь в машину".

"Уже дома?" Цин спросил о нем.

Нинг Тао сказал: "Нет, давайте найдем храм или даосский храм".

Аромат ладана и воска можно найти только в храмах и даосских монастырях. Только что он почувствовал запах благовоний и воска на обуви и одежде пяти девушек, и хотя он был слабым, он был уверен, что это благовония и воск, которые он нюхал. Ма Исикава сказал, что в этом районе нет храмов, но у пяти девушек от входа в храм остался запах, что наводит на мысль, что они проделали долгий путь до определенного храма, и что такое поведение не является нормальным.

В следующий раз, когда Нин Тао ехал на электромобиле "Небесный Дао" с двумя красавицами-змеями-демонами, использовал карту Байду для навигации, нашел храм и прокрался внутрь. Однако середина ночи прошла, и вошли несколько храмов, к сожалению, не было никаких следов запаха, в котором находились пять девочек.

Сразу после трех утра Нин Тао также сдался и отвез Бай Цзина и Цинь Чжоу обратно в переулок Хакка.

"Вы, ребята, возвращайтесь и отдыхайте, пока я развлекаю клинику." Нин Тао сказал, что с трудом справляется с тем, что Цин преследует его по дому, но он даже не осмелился войти в дверь после добавления Бай Цзина.

Погоня все еще продолжается, и трудно скрыть потерю в сердце.

Белый с улыбкой сказал: "Брат Нинг, ты стесняешься или что-то не так с твоим телом?".

Нинг Тао посмотрел на нее: "Что ты имеешь в виду?"

Уайт сказал: "Тебе не нужно спрашивать? Ты так долго забирал мою сестру, но даже не делил с ней комнату, что ты имеешь в виду?"

Нин Тао сказал: "Цин Чжоу, подтолкни машину с аккумуляторными батареями, чтобы зарядить ее".

"О". Цин дал погоню и взял аккумуляторную машину у Нин Тао и толкнул ее к двери.

Белый Цзин вздохнул: "Нет заслуг".

Дверь комнаты вдруг открылась, и Инь Мо Лан вышел из двери, все еще нося с собой армейскую зеленую сумку в руке, он сказал: "Я думаю, что брат Нин не сделал ничего плохого, культиватор должен быть чистым сердцем, а не желанием". Брат Нин - редкий гений культивирования, которого я видел, и еще реже он до сих пор врач, а в наши дни дети простых людей не хотят становиться врачами, не говоря уже о культивировании. Он в Дао уже недолго, так что вы двое дайте ему немного времени, и мы поговорим об этом после того, как он создаст свой фонд, хорошо? Если бы он открыл свое мясо сейчас и имел свою сущность, ци и ян, просочившиеся наружу, он, вероятно, уничтожил бы свое Дао".

Первое, что нужно сделать, это построить фундамент, который является самым базовым царством обычного культиватора, но Нинг Тао является естественным посредником между добром и злом, владельцем клиники за пределами неба, хотя он тоже является культиватором, но его путь очень разный, поэтому царство обычного культиватора ему не подходит. Только, это был секрет, который он не рассказал.

Нинг Тао просто слушал и ничего не говорил. Его глаза переместились к армейской зеленой сумке в руке Инь Мо Лана, которую нельзя было снять. Несколько дней назад он попросил Инь Мо Лана помочь ему найти что-нибудь, и казалось, что то, что он хотел, было в той сумке.

Белая Цзин Цзин наклонила угол своего рта: "Старейшина Инь, вы судите моего брата Нина по вашей обычной практике, вы действительно нечто, может ли мой брат Нин сравниться с этими прозаичными практикующими?"

"Я по делу, хорошо, я просто скажу это, я оставлю все как есть." Инь Мо Лан передал Нин Тао армейскую зеленую сумку в руке: "Старый брат Нин, это то, что ты просил меня найти для тебя".

Нин Тао получил армейскую зеленую сумку и не мог дождаться, когда откроет ее, и, взглянув на нее, увидел то, что лежало внутри сумки. Это была ржавая баржа с почти сотней пуль. Пули были яркие, не медно-зеленые или что-то в этом роде, но пистолет был жалким, не только ржавым, но даже ствол был слегка изогнутым.

Нин Тао был в депрессии, он попросил Инь Мурана, чтобы найти пистолет для него, он чувствовал, что Инь Муран старый агент, который был сухим в течение сотен лет, дорога определенно широка, найти хороший пистолет не большая проблема. В первый раз, когда я его увидел, он даже баиду всемирно известный пистолет, пустыня. Первое, что тебе нужно сделать, это извлечь из этого максимум пользы.

"Старейшина Инь, этот пистолет... откуда он у тебя?" Нинг Тао вежливо попросила.

Инь Мо Лан сказал: "На поле битвы Второй мировой войны я долго копал".

Нинг Тао, ".........."

Инь Муран сказал: "Я также выкопал несколько ракушек, ты хочешь их или нет? Я верну его тебе."

Нин Тао в панике сказал: "Нет, нет, зачем мне ракушки? Ладно, я возвращаюсь в клинику, а вы, ребята, тоже отдохните пораньше".

Прощаясь с тремя демонами, Нинг Тао вернулся в клинику один. Он взял из сумки баржу, которую выкопал Инь Мо Лан, выпрямил сначала ствол, затем несколько раз разрезал его на куски дровосексуальным ножом и бросил в гнилую кастрюлю.

Несмотря на то, что пистолет является гнилой пушкой, его можно усовершенствовать с помощью гнилого горшка, природа этого баржевого снаряда Второй мировой войны не такая, как раньше. Его производительность, безусловно, будет улучшена, но как много неизвестно.

Нин Тао случайно бросил мачете в сторону, нож зажался и опрокинулся, прежде чем остановиться после падения на землю.

Глаза Нин Тао внезапно переместились на дровосекольный нож, внезапная вспышка света в его сердце: "Этот дровосекольный нож слишком велик для меня, чтобы носить его с собой, так почему бы мне не порезать его и не добавить в снарядную пушку в качестве духовного материала? В таком случае, баржевой пистолет может обладать свойствами законного оружия!"

Двинув этой идеей, Нин Тао поднял мачете и вышел за дверь, он сделал дюжину шагов вперед, вдруг повернулся и бросил мачете в руку в сторону клиники в небе.

Свистнул дровосексуальный нож, и когда я увидел, что он вот-вот ударит по Тяньтийской внешней клинике, внезапно появилось странное и мощное энергетическое поле, и дровосексуальный нож мгновенно разбился, превратившись в десятки кусочков и упав на землю.

На этот раз клиника "Скай аут" действовала как измельчитель.

Нинг Тао собрал все кусочки, упавшие на землю, и привез их обратно в клинику.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0210: Пистолет Супер-баржи**

Глава 0210 Супер баржевое ружье Если бы раздавленный пистолет-мачете и баржа были помещены в гнилой горшок, чтобы быть очищены вместе, то, что выйдет, безусловно, будет мачете, а не баржевое ружье. Нинг Тао не в первый раз использовал Раггированную штангу, и, имея опыт, он также освоил некоторые из свойств Раггированной штанги.

Первый атрибут - просто наверстать упущенное, хорошие гнилые вещи получат духовность и качество будет значительно улучшено, но это все еще далеко от уровня волшебного оружия.

Второе свойство заключается в том, что если соединить различные объекты, то объем и энергия объектов повлияют на результат переработки. Простой пример: если он разобьет рисовую печь, а затем разобьет миску и поместит ее в гнилую кастрюлю, чтобы компенсировать гниль, то то, что он перерабатывает, будет рисовой печью, а миска будет вставлена в рисовую печь как вспомогательное вещество.

Таким образом, с точки зрения чистого объема, общий объем фрагментов баржевого ружья, безусловно, больше, но проблема в том, что он имеет гораздо меньшую материальную энергию, чем кусок оружия мачете. Если бы они были собраны воедино и доработаны прямо сейчас, то результат, скорее всего, был бы получен кусками ножа для рубки дерева.

Если бы он не понял этих свойств сломанного горшка, Нин Тао все равно мог бы сложить сломанные куски оружия мачете и сломанные куски баржевого пистолета вместе в сломанный горшок для рафинирования, а затем получить неверный результат.

Прежде чем вы сможете сделать это, вы должны увеличить духовность и энергию баржи, что означает, что вы должны использовать духовные материалы, чтобы "утяжелить его". Это не ночной процесс, это медленный процесс. Нин Тао осторожно добавлял духовный материал в разбитый горшок, содержащий разбитые куски баржевого пистолета, очищая его каждый раз, когда добавлял его.

Устав, он настроил свою духовную энергию рядом с Добрым и Злым Триподом, а после выздоровления вернулся в Сломанный Трипод, чтобы "прибавить вес" баржевому ружью.

На рассвете Нин Тао использовал все духовные материалы, которые он мог использовать на барже, и, наконец, он переместил духовные материалы, которые он мог использовать в пещере, в клинику за пределами неба, которая включала в себя некоторую духовную почву.

После добавления Духовной Земли для рафинирования, Духовность и Энергия Оружия Баржи была значительно увеличена. Это уточнение, день снова прошел. За это время госпожа Бай приходила дважды, чтобы пригласить Нинг Тао домой на ужин, но Нинг Тао не выходила на свидание.

Базз!

Со звуком штатива, dan пламя было снято и последнее "прибавка в весе" рафинирование было закончено.

Нин Тао схватил в руку баржу со снарядом в прогнившем штативе, его вес не сильно изменился, как и стиль, но и материал, и цвет сильно изменились. Оригинал был ржавым, от черного до серого цвета, а краска пистолета пестрила. После десятков усовершенствований "прибавления в весе", он черного цвета и наполнен аурой.

"Неплохо, так лучше". Нин Тао взял его в руки и поиграл с ним какое-то время, затем разобрал баржу на кучу частей и бросил в прогнивший разбитый горшок.

Предыдущие десятки усовершенствований были только первым шагом, а следующий - самым критическим.

Нин Тао взял кусок дровосека и бросил его в разбитый штатив, затем сел со скрещенными ногами перед разбитым штативом, прижав обе ладони к разбитому штативу, освободив огонь дана и начав рафинировать.

Хотя невозможно было увидеть, какие изменения происходят в штативе, было ясно, что баржевый снаряд испытывал реакцию нирваны, похожую на реакцию культивирования.

После добавления последней части, когда рафинирование закончилось, было уже четыре часа утра.

Базз! Звуком, черно-белый "Dan Flame" был снят с производства, а также был обнаружен черно-синий гильотинный пистолет баржи, его аура переполнена, очень необычно.

Нин Тао схватил баржу в руку, и казалось, что он держит в руках баржу со льдом.

У баржевого ружья также есть своя функция регулирования температуры?

Конечно, нет, это потому что аура слишком сильная.

Внешний вид баржевой артиллерийской установки, усовершенствованной да Феем, не сильно изменился, но он перестал быть похожим на оригинальную баржевую установку, ее вес удвоился, а материал был почти весь из спиртового материала.

"Интересно, какой эффект от этого пистолета?" Сердце Нинг Тао не могло не угадать ответ на этот вопрос.

Через несколько минут Нин Тао появился на полпути вверх по склону горы Цзянчжэ, где он предпочитал испытывать свое оружие.

Стоя на склоне холма, Нинг Тао с первого взгляда увидел деревню Джианг под холмом, а также скоро строящийся детский дом "Солнечный свет". В это время Суя и Гэ Мин, наверное, еще спали, верно?

Нин Тао не собирался идти в деревню Павильона Меча, чтобы искать Су Я и Гэ Мин, он пролетел весь путь и прибыл на вершину горы Павильона Меча всего за десять минут.

Вершина горы была облачной и пустынной.

Нин Тао вытащил баржу и всадил две пули в магазин.

Пули не были утончёнными, просто очень обычные пули. Ему бы тоже понравилось усовершенствовать пули, но после усовершенствования электромобиля "Небесный Дао" и пистолета "Баржа" он израсходовал почти все духовные материалы, которые могли собрать Небесная внешняя клиника и пещера "Павильон мечей".

Заряжая магазин, Нин Тао наставил дуло баржевого ружья на горную скалу и спустил курок.

Бах!

При выстреле из дула баржевого орудия свистнула пуля, а в пустоте была отчетливо видна черно-синяя траектория. Но это было слишком быстро, и как только появилась остаточная тень, скала разорвалась на куски громким ударом! Нин Тао чувствовал ударную волну взрыва даже с расстояния почти двадцать метров или около того, давая ему ощущение, что он сделал не выстрел, а выстрел!

"Эта сила слишком страшна, да?" Нинг Тао был поражен.

Для него это было похоже на бункерное ружье, но по мощности оно было сравнимо со снайперской винтовкой противника!

После мгновения оцепенения, Нин Тао снова направил баржу на горы на верхнем склоне горы, без конкретной цели, и просто случайно выстрелил одним выстрелом. После звука выстрела из глубин этого горного леса раздался сильный взрыв.

Нин Тао посчитал свои шаги и побежал к горному лесу. Еще через десять минут он, наконец, нашел место, куда попала пуля, на расстоянии не менее двух тысяч метров от того места, где он выстрелил! Вторая пуля попала в огромную сосну, которая была срезана в талии, оставив, по крайней мере, двух взрослых на противоположной стороне пня, чтобы закрыться!

Нинг Тао посмотрел на разрушенную сосну, а затем на баржу в руке, ошарашенный. Это не баржа, это базука! Не говори, что это мужчина, боюсь, что это танк, который нужно сильно ударить! И что немаловажно, с дальностью стрельбы 2000 метров такая эффективная дальность превзошла подавляющее большинство снайперских винтовок, и даже сопоставима с лучшими из них!

"Я должен найти еще духовные материалы и доработать пули, после доработки пуль, я боюсь, что сила этого пистолета сильно возрастет?" Разум Нинг Тао не мог не думать об этом.

После битвы с Бай Шенгом Нин Тао испугался пары змеиных когтей Бай Шенга и супер сильной демонической силы, но с этим снарядным оружием он не боялся Бай Шенга вообще.

В солнечном детском доме под горами Цзянчжэ, Ге Мин открыл окно, чтобы посмотреть на вершину гор Цзянчжэ, и вдруг сказал мрачно: "Может ли кто-нибудь добывать?".

Два взрыва до и после напугали Ге Мин, но не смогли разбудить Су Я. Она была свернута в постели в неприличном сонном положении, кондиционер жужжал прохладный бриз. Возможно, ей было удобно спать, а возможно, посреди прекрасного сна, в углу ее рта висела слабая улыбка.

Нинг Тао нарисовал на месте замок, открыл удобную дверь и вернулся в клинику за пределами неба.

Черные и белые ци Трипода добра и зла возвышались, и человеческие лица на Трипоте не колебались. Нин Тао давно привык к своему онемению, и ему тоже было все равно, поэтому он разобрался с вещами, которые должны быть разобраны, когда он вернется.

"Брат Нинг, ты там? Лучше шуми и дай мне знать, жив ты или мертв". Нин Тао только что закончил наведение порядка в клинике, когда за дверью раздался голос Бай Цзина.

"Иду". Нин Тао ответил, засунул баржу в ремень, а затем вытащил маленький сундук с лекарствами за дверь.

За дверью, в переулке Хакка, стоял не только Бай Цзин, но и Цинь Чжуй, только она стояла достаточно далеко.

Нин Тао посмотрел на убывающее небо и сказал несколько подавленным: "Позвонить мне так рано и сказать, что мертв или жив, очень не повезло".

Но Уайт с улыбкой сказал: "Я звонил тебе дважды вчера, ты не должен был ни разу, если я не дойду до сути, ты можешь выйти?"

Цинь Чжуй осторожно подошел: "Брат Нин, мы с сестрой оба беспокоимся за тебя, на этот раз рафинирование занимает так много времени"?

Нин Тао тепло сказал: "Старший Инь дал мне гнилое ружьё, его труднее дорабатывать".

"Оказалось, что пистолет - отстой, благодаря тому, что он его держит." Цинь Чжуй пожаловался.

Я женатая пара, я говорю по-другому, брат Нинг, ты не можешь быть нежен с моей сестрой?

Нин Тао просто засмеялся, и по его опыту, если бы он объяснил или продолжил, один рот Бай Цзина мог бы уговорить его плюнуть.

В это время Инь Мо Лан вышел из двери комнаты и открыл рот: "Старший брат Нин, этот пистолет..........".

Нин Тао сзади вытащил из пояса баржу со снарядом, и вокруг его тела внезапно поднялся озноб. На утреннем солнце черное тело пистолета излучало зеленый свет, и это было нечто необычное.

"Хороший пистолет!" Инь Мо Лан издал вздох одобрения и взволнованно сказал: "Брат Нин, покажи мне".

Нин Тао передал баржу Инь Мо Лану, а Бай Цзин и Цин Чжуй также любопытно собрались вокруг.

Внезапно Инь Мо Лан поднял руку и выстрелил в стену.

Щелчок!

Спусковой крючок щелкнул, но из пистолета не вышло ни одной пули.

"Что происходит?" Инь Мо Лан сказал в изумлении.

Нин Тао сказал: "Я знал, что ты можешь посмотреть на пистолет и не мог удержаться от стрельбы.

"Мощный, как пушечное ядро? Удивительно!" Божественный свет волнения и рвения мгновенно высвобождается из глаз Инь Мо Лана: "Старый брат Нин, можешь ли ты доработать пистолет, подобный этому, и для меня"?

Нин Тао без колебаний согласился: "Конечно, без проблем, но пистолет и духовный материал вам придется найти самому, я почти израсходовал весь духовный материал из Небесных клиник и Пещеры Павильона Мечей, чтобы усовершенствовать это баржевое снарядное ружье".

"Сюда..." Инь Мо Лан больше не мог возбуждаться.

Нин Тао сказал: "Ты завтракал? Если мы поедим, то отправимся в путь и продолжим поиски храма".

"Как мы смеем есть, когда тебя даже нет дома?" Цзин сказала: "Брат Нинг, тебе лучше пойти домой и позавтракать лично".

Нинг Тао, ".........."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0211: Земной дракон восходит на небеса.**

0211 Глава Дракон Земли Вознесся на небо Во время завтрака Нинг Тао проверила местные новости в официальном городе, но были новости об исчезновении пяти глухих и немых девочек, но в сообщении, приведенном ниже, несколько человек сказали, что эти пять девочек, вероятно, не хотели ходить в школу и ушли из школы, не зная, что делать. Другие говорят, что глухие дети одиноки и бунтарят, что они не обязательно встречаются со своими друзьями и через некоторое время возвращаются. По сей день полиция не нашла доказательств преступления и не охарактеризовала инцидент как уголовное дело, поэтому неудивительно, что имели место дикие спекуляции.

После завтрака Нин Тао берет за собой Бай Цзин и Цин, чтобы найти храм, в то время как Инь Мо Лан едет сзади на своем мотоцикле. Локомотив Инь Мейлана прекрасно подходит для посадки людей, но Бай хочет ездить на автомобиле с аккумуляторной батареей Нин Тао, а не Инь Мейлана.

На дороге Инь Мо Лан посмотрел на трех человек, сидящих перед, казалось бы, переполненным электромобилем, он не мог не качать головой и вздыхать: "Брат Нин, ты самый удивительный талант, который я когда-либо видел, но эти два змеиных демона - это судьба, которую ты должен принять в своей жизни, ты должен контролировать себя", Красный Розовый Череп, один Зеленый Человек может забрать половину вашей жизни, а другой Бай Цзин может забрать всю вашу жизнь".

Эти двое - не одно и то же.

Возможно, это предрассудок Боевого Демона против Змеиного Демона, или, возможно, именно его опыт привел к этому.

Автомобиль с аккумуляторной батареей Тэндо пролетел мимо, привлекая по пути бесчисленное количество завистливых глаз.

Искали храмы, один за другим, день снова прошел. Первые два действия, Нин Тао будет Baidu карта может обыскать все храмы, но следов пяти девочек не осталось. Сердце Нин Тао очень подавлено, и у него даже есть некоторые сомнения, что его способ "решения дела" является неправильным.

В сумерках из одного из храмов вышли четверо мужчин. На этот раз все еще ничего не было достигнуто, и все четверо имели разочарованные взгляды на своих лицах.

Мисс Уайт сказала: "Брат Нинг, есть одна вещь, которую я не знаю, как сказать".

"Что не говорить, просто скажи то, что ты должен сказать". Нинг Тао сказал.

Уайт сказал: "Ладно, тогда я скажу прямо. Мы должны сейчас искать местонахождение Белого Святого, вместо того, чтобы искать пятерых пропавших девушек. Я знаю, что ты хороший человек, но в этом мире слишком много бедных людей, ты можешь им всем помочь? В этом мире бесчисленное множество злодеев и нечестивых людей, ты можешь их всех наказать или убить?".

Инь Мо Лан подошел: "Я думаю, госпожа Бай права, самое главное, что нам сейчас нужно сделать, это найти Бай Шенга и забрать его, а не искать пропавшую школьницу". Такие вещи ты делаешь все, что в твоих силах, без результатов, это тоже провидение".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Когда мы с Цинь Чжуем впервые приехали в официальный город, мы ликвидировали преступную банду, которая похищала и продавала женщин, чтобы спасти пропавшую студентку. В тот раз были пойманы два злодея, один по имени Чжан Вэйбяо и один по имени Чжан Лэй. Я допрашивал их, и из уст этих двух мужчин я знаю, что есть еще один большой лидер на вершине этой преступной банды, без имени и понятия, где он живет, только то, что его назвали хозяином урны, и я подозреваю, что исчезновение этих пяти глухих и немых школьниц связано с этим хозяином урны".

"Да, я помню этих двоих, я убил их обоих." Цинь Чжуй вступил в контакт.

Нин Тао продолжил: "Мы не можем найти местонахождение Бай Шенга, ни одной подсказки, но местонахождение пяти глухих и немых студентов может привести нас к владельцу банки. Я подозреваю, что не обязательно есть связь между Бай Шенгом и тем хозяином урны, или даже возможность..." он не продолжил, это была просто догадка, которая вспыхнула после того, как он бродил по храму весь день сегодня.

Бай Цзин сказал: "Ты имеешь в виду, что, возможно, Бай Шенг и есть хозяин урны"?

Нинг Тао кивнул, что он и догадался.

Белый с видом неверие сказал: "Как такое возможно? Если Бай Шенг - хозяин урны, о котором вы говорите, то я должен был что-то почувствовать, но я совсем не чувствую, что Бай Шен - хозяин урны, о котором вы говорите, с чего вы так решили?"

Нин Тао сказал: "Все очень просто, одна гора не может вместить двух тигров. Официальный город не маленький, но он не настолько велик, чтобы вместить двух тигров. А еще, вы когда-нибудь видели, как Белый Святой делает что-нибудь плохое?"

Белый Цзин спросил в ответ: "Неужели он делал меньше плохих вещей?"

Нинг Тао сказал: "Я имею в виду, что он лично совершает плохие поступки".

Бай Цзин на мгновение замер и через несколько секунд сказал: "Это неправда, он просто попросил кого-то сделать это".

Нин Тао сказал: "Вы управляете компанией для Бай Шенг, знаете ли вы, какие еще отрасли промышленности у него есть, кроме "Новых мировых технологий"?".

Белый покачал ей головой: "Я... я не знаю, он никогда мне этого не говорит".

Нинг Тао сказал: "Разве это не так? Бай Шенг идет по денежному пути, а активы технологической компании "Новый мир", которой вы управляете для него, составляют всего миллиард, как это достаточно?".

Инь Мо Лан сказал: "Он даже солгал своей приёмной дочери, эта гадюка очень хорошо маскируется". Мисс Уайт, боюсь, что Белый Святой, которого вы видите, - это только одна его сторона, его коварная сторона, как гадюка, которую вы не видите".

Нин Тао сказал: "Вот почему я думаю, что возможно, что урн-хозяин - это Бай Шенг, что урн-хозяин никогда не показывает свое истинное лицо, а Бай Шенг даже обманывает и скрывает свою собственную дочь, между этими двумя слишком много сходства". После паузы он снова сказал: "Есть еще один последний храм из поиска карты Байду, я хочу пойти и посмотреть его, если ты не хочешь идти, то возвращайся, я пойду один".

Цинь Чжуй сказал: "Как такое может быть, для тебя слишком опасно идти одному, я хочу пойти с тобой".

"Я тоже пойду, хочу посмотреть, есть ли у него другая сторона." Уайт сказал.

Инь Муран сказал: "Как такие вещи можно делать без меня?"

Последний храм, называемый храмом Куму, находится почти в тридцати километрах от официального района города.

Нин Тао понадобилось почти полчаса, чтобы доехать до конца поездки, показанной на карте Байду, но это был не какой-то храм, а деревня.

В это время ночи, с включенным светом в каждом доме, в деревне царит спокойствие под ночью.

Нинг Тао посмотрел вверх, но не увидел ни одного храма, вместо этого он увидел гору, которая была одна на равнине. Гора была густо заросшей растительностью, и храмов на ней не было. Он был подавлен, навигация по карте Байду была ошибочной?

"Вы, ребята, подождите меня здесь минутку, а я пойду спрошу". Нинг Тао вышел из машины и въехал в деревню один.

Недалеко от деревни Нинг Тао остановились перед воротами небольшого фермерского дома, ворота были открыты, а семья ела во дворе, муж, жена и их семи-восьмилетние дети. На простом раскладном столе лежит кастрюля жареного цыпленка с картофелем, мужчина пьет бутылку пива, а женщина с ребенком клёвывается на цыпленке. Хотя еда была не горной и не из морепродуктов, семья казалась довольной и счастливой.

Нин Тао постучался в дверь и вежливо сказал: "Простите, старший брат может спросить дорогу?"

Все три глаза семьи переместились к Нин Тао, намек на осторожность в глазах женщины.

Человек заговорил и спросил: "Каким образом ты спрашиваешь?"

Нин Тао сказал: "Я хочу пойти в храм Куму, я использовал карту, чтобы сориентироваться здесь, но я не видел никаких храмов, когда пришел сюда, спросите старшего брата, есть ли здесь храм под названием Храм Куму?".

Нин Тао вежливо говорила, мужчина тоже был солнечный и красивый, женщина подвела стражу, и, не дожидаясь, пока мужчина заговорит, сказала: "Ты имеешь в виду Храм Мертвого дерева, здесь раньше был храм, называемый Храм Мертвого дерева, названный в честь мертвой сосны в храме, но он был снесен".

Нинг Тао был ошарашен, "Разрушен"?

Женщина сказала: "Она была снесена много лет назад".

Сердце Нин Тао внезапно впало в депрессию, и казалось, что эта поездка опять была напрасной. Храмы, которые нужно было обыскать, были повсюду, и как только этот след был пробит, он не знал, как искать дальше.

"Спасибо". Нинг Тао сказал спасибо и повернулся, чтобы уйти.

Человек внезапно вышел и взывал к Нин Тао: "Брат, что ты делаешь в такой поздний час в храме Дедвуд?".

Нинг Тао повернулся и улыбнулся: "Гуру подарил мне жизнь, он сказал, что я собираюсь загадать желание в монастыре Дедвуд, чтобы я мог сойти в этом году, сегодня был праздник отряда, поэтому я поспешил к нему".

Мужчина сказал: "Храм Мертвого дерева снесен, но храм строится на холме к северу от деревни, и богатый владелец купил этот холм, а за год до этого наша семья разделила десятки тысяч долларов при продаже земли".

У Нинг Тао дрожал разум: "Как называется этот храм?"

Человек покачал головой: "Я не знаю, что храм не открыт для публики, что гора окружена стенами, мы не можем попасть внутрь". Этот храм построен на вершине горы, и если просто загадать желание, сжечь столб благовоний перед воротами горы и поклясться несколькими головами, то это одно и то же.

Нинг Тао сказал: "Спасибо, я пойду проверю".

Женщина засмеялась и сказала: "Молодой человек, у вас еще нет пары? Я думаю, ты неплохо выглядишь и легкомысленна. Как насчет того, чтобы я познакомил тебя со своей племянницей? В какой компании вы работаете? Сколько стоит месячная зарплата? Есть жильё?"

Нин Тао повернул и налево, чтобы пойти на въезд в деревню, он не мог не смеяться горько по дороге, прося о способе, чтобы представить кого-то, этот персиковый цветок удачи также слишком сильна, не так ли?

Как только Нин Тао вышел из деревни, Цинь Чжоу поприветствовал его: "Брат Нин, ты спросил, где этот храм?".

Нинг Тао сказал: "Такой храм из валежника был снесен несколько лет назад, но на том холме строили храм, а старший брат сказал, что кто-то купил этот холм и построил на нем храм".

Здесь только одна гора, и, не поднимая пальца, глаза Цинь Чжуй, Бай Цзин и Инь Мо Лань переместились на гору в глубине деревни.

Цвет лица Инь Мо Ланя слегка изменился, и она ущипнула пальцы, чтобы сделать математику, произнося слова во рту: "Сидя на севере и глядя на юг, Готова одна гора, или дракон, или стела...........".

Нин Тао любопытно сказал: "Старейшина Инь, я слышал, вы говорили, что это или дракон, или стела, что это значит?"

Инь Мо Лан сказал: "Покупайте горы и стройте храмы на удачу". Есть только одна гора, и либо дракон земли вознесся на небо, либо памятник земле. Вознесение земного дракона означает, что подземная жила дракона поднимается из земли, а гора указывает на небо. Если это не Земной Дракон, поднимающийся на небеса, то это Инь Ци, Одинокая Душа и стела Дикого Призрака под землей".

"Вот и всё, тогда нам придётся пойти и посмотреть ещё больше." Нин Тао взял руль электромобиля Tien Dao из руки Цин Чейсинга и наступил на электромобиль.

Не двигаясь, чтобы поприветствовать его, Цинь Чжуй забрался в машину и прижал спину, его руки также плотно обернулись вокруг талии. Затем это снова Цзин-Цзин, и когда она садится в машину, она прилипает к одеялу Цин-Чжуй и обнимает талию.

Это просто езда на велосипеде, и все?

Нин Тао отвинтил электрическую дверь и электрический автомобиль Tien Dao направился к горе к северу от деревни. Инь Мо Лан и его локомотив последовали сзади, и два вагона исчезли в ночи.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0212 Глава 0212 Трупная масляная лампа**

0212 Глава 0212 Трупная масляная лампа Единственная гора не высока, она всего четыре или пятьсот метров, и кажется, что она возвышается, когда поднимается с равнины. У подножия холма огорожен стальной забор высотой в несколько метров, а также установлен ряд камер наблюдения. Однако этот стальной сетчатый барьер вовсе не является барьером для четырех людей из Нинг Тао, эти четверо нашли слепую зону наблюдения и легко вошли в нее.

К вершине холма ведет новая швартовная дорога, а в конце дороги находится ровный участок земли, на котором был построен храм. Храм имеет три входа спереди и три сзади, с рядами боковых залов и комнат с каждой стороны, и вся планировка величественна.

На перемычке парадного зала храма висит большая мемориальная доска с надписью "Храм Куму".

Видя эту большую табличку, сердце Нинг Тао было любопытно.

"Давайте разделимся, старейшина Инь, вы с сестрой Бай идите в группу, чтобы найти комнату для наблюдения, мы с Цин будем гоняться за группой внутри, чтобы найти подсказки, и встретимся в Третьем зале". Нинг Тао быстро принял решение.

После того, как Инь Мо Лан и Белый Цзин ушли, Нин Тао привел Цинь Чжоу к входной двери зала. Двери вестибюля были плотно закрыты, а в коридорах и дверных проемах были установлены камеры, которые будут фиксироваться как при входе в коридор, так и при приближении к двери.

Нин Тао взглянул на крышу, сделал глубокий вдох, влил духовную энергию в ноги и прыгнул вверх, дважды воспользовавшись пустотой, словно ступив по лестнице на крышу передней залы. Под его ногами есть лестницы, и с увеличением тренировок и заклинаний, он стал более искусным и легким.

Цинь Чжуй также сделал прыжок и слегка поднялся на крышу вестибюля. Длинное голубое платье трепетало, и то, как она летала в воздухе, радовало глаз.

Нинг Тао наступил на желтую застекленную плитку и подошел к елочке, открывшейся в вестибюле, залез в нее, затем наступил на балку комнаты и вошел в интерьер вестибюля. Цин гнался за ним, всего в полушаге от него.

В парадном зале находится скульптура, но это не статуя буддийского божества или даосского божества, а очень авангардная и абстрактная скульптура, состоящая из нескольких прямоугольных тел, которые выглядят как модель здания.

Что это, черт возьми, такое?

Нин Тао был поражен в своем сердце, но не уделял слишком много внимания, как он пробудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах. Большое количество запахов бросилось в его носовую полость, и самые сильные запахи, несомненно, те, которые исходят от тел тех, кто вокруг него, а затем различные запахи из двора перед домом.

На самом деле, пять глухих девочек работают уже почти десять дней, и даже если бы они остались где-нибудь, запах, который они оставили, был бы очень слабым. Так что, чем больше времени проходит, тем меньше надежды найти их.

Прошло несколько минут, и сердце Нин Тао было наполнено разочарованием, что он собирается сдаться. Но только тогда намек на дежа вю внезапно дрейфнул в его ноздри. Изображение нижнего белья, которое он нюхал в общежитии специальной школы "Надежда", пришло ему в голову в мгновение ока.

Этот аромат соответствовал пропавшей глухонемой девушке, а также зажёг надежду, которая вот-вот погаснет в сердце Нинг Тао. Кунг-фу не был главным, дважды оглядываясь туда и обратно, десятки храмов, и в конце концов он нашел подсказку в этом последнем храме.

"Вот оно, пойдемте в Третий Храм". Нин Тао повернулся к Цин Чжоу и сказал.

Однако Цинь Чжуй все еще смотрел на скульптуру этого здания, похожую на песок, его глаза были немного странными.

Сердце Нинг Тао щелкнуло: "Вы когда-нибудь видели такую скульптуру?"

Цинь Чжуй на мгновение подумал, а потом покачал головой: "Я не помню, пошли".

Двое мужчин отступили назад на крышу переднего зала, а сверху Нин Тао увидел два силуэта, один Инь Мо Лань и один Бай Цзин, быстро двигаясь с крыши левого бокового зала в третий зал.

Как раз тогда несколько человек пришли в коридор справа, вместе с собакой. Мужчины были в белой форме, очень яркие на свету. Собака была черноноголовой волчьей собакой, высокая и сильная. Когда человек вывел его из коридора, он посмотрел на то, где были Нин Тао и Цинь Чжоу.

Сердце Нин Тао беспокоилось, что он будет лаять, но он вилял хвостом в него, его сердце было наполнено любопытством: "Все собаки, которых я видел, дружелюбны ко мне и никогда не кусают меня, может ли это иметь какое-то отношение к укусу, который дал мне Чен Пинг Дао"? Чен Пингдао - Даосист Небесный Пёс, трудно ли быть Королём Собак этого мира?"

Человек вдруг заговорил: "Его Светлость епископ сказал, что это необычное время, и все вы держите глаза острыми и внимательно рассмотреть, ни одна мышь не может попасть внутрь".

Несколько мужчин в белой форме ответили в унисон, создав впечатление, что они хорошо обучены.

Сердце Нин Тао тайно сказало: "Епископ - христианин, католик и православный теософ, и храм здесь, очевидно, индивидуализирован, и название тоже храм Куму, как может быть такое титул, как епископ? Это место такое странное".

Мужчины отвели собаку куда-нибудь еще, и волчья собака снова оглянулась на Нинг Тао, пушистый хвост вилял безостановочно.

К тому времени, как несколько человек, возглавлявших собаку, исчезли из поля зрения, Нин Тао и Цин Чжоу спрыгнули с крыши зала и быстро нырнули в сторону третьего зала.

В темном углу Инь Мо Лан помахал Нин Тао. Как только Нин Тао и Цинь Чжоу прошли мимо, он поднял голос и спросил: "Брат Нин, это место странное, ты нашел какие-нибудь подсказки?".

Нин Тао сказал: "Я уверен, что эти пять девушек были здесь, и их исчезновение также связано с этим храмом, вы что-нибудь нашли?"

Инь Мо Лан, с другой стороны, передал жесткий диск Нин Тао: "В комнате наблюдения двое людей, их вырубила белая девушка, это жесткий диск терминала наблюдения, я его потянул, камера не останется, даже если мы его запечатлеем".

"Я храню этот жесткий диск, если они его не удалили, они должны видеть изображения пяти девушек, приезжающих сюда." Нин Тао поместил жесткий диск в маленький сундук с лекарствами, а затем добавил: "Давай зайдем внутрь и посмотрим".

Дверь третьего зала была открыта, и в тот момент, когда дверь была открыта, глаза Нинг Тао были широко открыты. Третий зал был посвящен не какому-то богу, не песочному блюду какого-то здания, а большой урне.

Большая урна стояла под главной стеной храма, по крайней мере, на один этаж выше, белоснежная повсюду, и это был настоящий фарфор.

Из одного только его размера можно сделать вывод, что это не обычный фарфор, потому что в мире нет магнитной печи, способной обжигать фарфор высотой в одну историю. Его рафинировали либо культиваторы, либо демоны.

У подножия большой урны находится стул с большим количеством мертвого дерева, что немного похоже на деревянный вариант "Железного трона".

"Какой сильный Инь Ци!" Инь Мо Лан сказал, снимай наручники.

Нин Тао также почувствовал это, так называемый Инь Ци был не какой-то холодный ветер, дующий холодным воздухом, а жуткое дыхание смерти, которое могло вторгнуться в кости. Ощущение очень похоже на запах больничного морга, где холодно и страшно, даже если кондиционер не включен.

Глядя на огромную урну, Бай Цзин был тронут: "Какой же там на самом деле урн-мастер!".

Инь Мо Лань сказал: "Это место - не узор фэн-шуй земного Дракона, Восходящего на Небо, а узор фэн-шуй земного Памятника Инь, где собираются одинокие души и призраки, здесь должны быть демоны"!

"Может, это все еще Белый Святой?" Цин спросил о нем.

"Откуда мне знать?" Инь Мо Лан дал Цинь Чжуй пустой взгляд.

Нинг Тао сделал шаг к большой урне.

"Брат Нинг, что ты делаешь?" Цин гнался за ним.

Нин Тао не ответил, он остановился у подножия большой урны, а затем протянул руку, чтобы схватить стул и поднять его вверх. Не упоминая об этом, он последовал за ней и попытался снова толкнуть в сторону. Именно этим толчком неожиданно открылся каменный пол между креслом и большой урной, и появился туннель, простирающийся под землей. Масляные лампы горят на обеих стенах туннеля, и вы не можете увидеть его конец с первого взгляда.

Масляные лампы излучали тусклое сияние, а также особый запах. Лоб Нинг Тао бороздил, как только почувствовал этот запах. Это была не просто керосиновая лампа, керосиновая лампа в проходе сожгла отвратительное масло, труповое масло!

"Давайте спустимся и посмотрим, будьте осторожны." Нинг Тао дал отчет и вел путь в проход. В перерывах между прогулками он вытащил небьющийся вентилятор и открыл его. Изысканный баржевый пистолет был также на талии, и хотя он не вытащил его и держать его в руке, он держал правую руку на талии все время, и это заняло у него только секунду, чтобы закончить рисование и стрельбу, когда ситуация возникла.

Зеленый преследователь, белые Цзин и Инь Мо Лан последовали за Нин Тао в проход, и три демона также были на грани сражения, так как Инь Мо Лан вытянул свой весенний меч, а зеленый преследователь и белый Цзин выпустили свои змеиные когти, готовые к сражению.

Пройдя два угла и опустившись на глубину около пятидесяти метров от земли, звук скандирования едва слышен впереди.

"...Новый Боже, я твое благочестивое дитя; я даю тебе глаза мои, нос мой, рот мой, уши мои, сердце мое и все, что у меня есть". Этот мир придет к концу, и ты будешь жить вечно, и я молюсь о твоем благословении, чтобы успокоить мою душу...".

Голос ухаживал и жужжал, и черты голоса были очевидны, все девчачьи.

Нин Тао уловил больше запаха "дежа вю", и его разум навеял образы кучи обуви, носков, бюстгальтера и треугольных брюк. Без дополнительного подтверждения, запах, который он поймал, был пять пропавших без вести девочек из специальной школы.

А глухие тоже могут петь?

Но так же, как Нинг Тао не мог не думать об этом, звук шагов внезапно пришел из угла впереди.

В туннеле негде было спрятаться, поэтому Нин Тао не отступил, а вошел, влил духовную энергию в ноги и устремился к углу с дыханием. Инь Мо Лань, Цинь Чжуй и Бай Цзин были близко позади.

Несколько мужчин в белом вышли из-за угла, четыре "охранника", две девушки. Обе девушки были одеты в белые мантии, на голове были высокие заостренные шляпы, глаза и носы были закрыты, и остался только один рот.

Четыре "стража" были поражены внезапной встречей, но упали на землю, не дожидаясь, пока они закричат. Даже две девушки не пощадили, но у Нин Тао не хватило сердца, чтобы сделать это, но Цин Чжуй и Цзин Цзин Бай были без сознания и потеряли сознание, получив пощечину.

"Переоденьтесь в их одежду, и мы войдем." Нинг Тао сказал.

Через минуту они вчетвером пересекли угол и некоторое время шли вперед, а перед ними открылось пространство.............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0213**

Глава 0213: Содержание главы "Властелин баночки" под рукой, пожалуйста, подождите минуту, после обновления содержания, пожалуйста, обновите страницу еще раз, чтобы получить последнее обновление! Следите за самым быстрым обновлением "One Mind Eternal" на китайском сайте https://m.zwdu.com/book/16684/.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0214 Глава 0214 Недопустимые вещи с неба и земли**

0214 Глава Небо и земля Невозможные вещи Нарисуйте ваш пистолет и цель его на Бай Шенг, весь процесс занял Нин Тао только одну секунду.

Но его палец не мог нажать на курок.

Слишком много девушек уже бросились к алтарю, и одна за другой они горят и падают, как мотыльки, борясь с огнем, зная, что умрут, но все равно набрасываются на него.

Глухая и глухая девушка, которая только что пыталась откусить Нин Тао, была соскользнула от крови на земле, и ее колено было сломано, но, как будто она не знала боли, она боролась, чтобы встать, а затем бросилась к алтарю. Она помахала руками и издала звук "ляда-ляда" из своего открытого рта.

Глядя на ее спину, ощущение бессилия и печали, которые никогда не чувствовался до этого всплеск через сердце Нин Тао. Он родился, чтобы быть посредником между добром и злом, а наказывать зло и пропагандировать добро - это символ веры, протравленный в его костях и крови, но он мог только смотреть, как эти бедные невинные дети попадают в ад. Он не мог стрелять, с силой изысканной баржи пистолет, один выстрел мимо или не взорвать Бай Шенг не знал, но определенно взорвать эти невинные девушки.

Они умерли от рук Белого Святого и от его рук, это было определенно две разные вещи.

Всегда тяжелее быть хорошим человеком, чем злым, как и вещи. Это - причина и следствие злых мыслей и грехов, которые легко заработать в клиниках за пределами небес, а также добрых мыслей и заслуг, которые трудно заработать.

На алтаре, зеленый призрачный огонь внезапно успокоился. Девушки, бросившиеся к алтарю, выжили и не были сожжены до тла. Но они были как разъединённые роботы, внезапно неподвижные и неподвижные. Вооруженная охрана также успокоилась, некоторые еще на ровной земле, а некоторые забрались на полпути к алтарю.

Нин Тао все еще держал в руках пистолет, но очень высокая девушка блокировала его угол съемки, он должен был сначала взорвать девушку в кучу кашу, если он хотел взорвать Бай Шенг с одним выстрелом.

Бай Шен едва заметил кивок из-за девушки и посмотрел на Нин Тао одним глазом, как он игриво сказал: "Вы хотите убить меня? Почему ты не стрелял? О, я вижу, ты не хочешь забить этих девочек до смерти, ты хороший парень. Хаха, как здорово!"

Цинь Чжуй, Бай Цзин и Инь Мо Лан вернулись на сторону Нин Тао и вместе столкнулись на алтаре с Бай Шенгом.

"Они мои верные последователи, я их Бог, и когда я позволю им умереть, они отдадут свои жизни за меня." Бай Шенг хладнокровно засмеялся и сказал: "Помнишь, что я говорил о въезде в Тао на деньги? У меня есть люди, которые покупают им самые дорогие мобильные телефоны, красивую одежду, даже самые дизайнерские сумки. Я дам им все, что они захотят, и я буду удовлетворять их, какими бы ни были их желания. Они заканчивают только с одним желанием, и это, чтобы пожертвовать собой для меня, их Внутренние тела Инь, всю свою жизненную силу".

Врожденное, не дефилированное тело Инь - это девственное тело.

Неудивительно, что так называемые приверженцы Белого Святого - девочки-подростки, девочки этого возраста находятся в мятежной стадии, и они не желают слушать то, что говорят их родители и учителя. Некоторых тщеславных девушек легче соблазнить; им нравятся фруктовые телефоны, им нравится красивая одежда, им нравятся вещи, которые выглядят модно, но бесполезны, а приспешницы Белого Святого продолжают удовлетворять их желания, промывают им мозги и в конце концов приводят их сюда. Мало ли они знали, что в мире нет такого понятия, как бесплатный обед, что они заплатят свою цену за свою похоть и жадность, и такова была их жизнь!

Нин Тао все понимал, эти пять глухонемых девочек не были похищены, они сами ушли из школы, и неудивительно, что нет никаких следов преступления.

"А это, это мое посвящение из денег, в этом мире не хватает ауры, и мне больше не нужна аура, чтобы практиковать ее, у меня есть деньги, и этого достаточно! Ха-ха-ха!" Белый Святой громко посмеялся: "И это только начало, в будущем у меня будут тысячи таких преданных!".

Сердце Нинга Тао горело от гнева, и пробуждалась его злая сторона.

Инь Мо Лан понизила голос: "В этом алтаре есть заклинание, и слова ядовитой змеи о входе в дао за деньги, возможно, были сделаны через него. Ты не можешь спасти девочек, у них не осталось души, стреляй!"

Правый указательный палец Нинга Тао пошевелился, но в конце концов не смог нажать на курок.

Эти девочки могут быть тщеславными, бунтарскими и жадными, но они всего лишь подростки, они ничего не знают, они просто взяли что-то, чтобы удовлетворить свое тщеславие.

"Ты не можешь убить меня, но ты должен умереть здесь сегодня, что ты здесь видишь?" Бай Шэн поднял правую руку, большой и указательный пальцы щипают небесно-голубую серебряную иглу, ту самую, которую Нин Тао ударил ножом в грудь десять дней назад.

Нинг Тао холодно сказал: "Я не убивал тебя в тот день, я убью тебя в этот раз!"

Бай Шенг вышел из-за девушки и внезапно протянул руку и очистил лацканы его белой мантии, его грудь была внезапно обнажена. Его грудь была белой, как снег, и у него не осталось гнилых шрамов после того, как он был зарезан небесной иглой от злой болезни.

"Этот выстрел должен был быть твоим самым сильным средством, ты действительно угрожал мне, что однажды, но знаешь что, этот выстрел не зарезал меня, но он убил двадцать девочек. Они еще не должны были умереть, твой выстрел оставил меня так сильно раненым, что я должен был съесть их и использовать их плоть, кровь и жизненную силу, чтобы исцелиться". Бай Шен сказал печально, и по углам его рта появилась злая улыбка.

Цинь Чжуй проклял: "Ты пукаешь!"

Эта злая улыбка на углу рта Бай Шенга исчезла: "Ты тоже заслуживаешь смерти"! Убей их!"

Несколько вооруженных охранников с оружием внезапно "проснулись", подняли оружие и приготовились к стрельбе.

Но, не дожидаясь, пока кто-нибудь выстрелит, дуло баржевого пистолета в руке Нинг Тао было снято, а указательный палец правой руки, не колеблясь, нажал на спусковой крючок.

Бах!

Бряк!

В тот момент, когда прозвучал выстрел, произошел сильный взрыв, секунду назад несколько вооруженных людей все еще были там, но секундой позже это была груда плоти, которая не могла сказать, кто есть кто!

Взрыв энергии потрясло пещеру, и несколько сталактитов упало с верхней части головы.

Бай Шенг сразу изменил цвет и посмотрел на баржу, которая курила с азотистым дымом в руке Нин Тао с удивленным видом.

Не только азотный дым, но и шелковистая аура, которая пузырилась из баржевого ружья, черно-белый узор на верхушке ружья был как будто живой, давая ощущение реки на ветру!

Каковы критерии для измерения метода?

Нинг Тао не знал, но что касается усовершенствованного им барже-стреляного пистолета, даже если это и не было законным оружием, он был не намного ближе к настоящему законному оружию.

Бах, бах, бах!

Тем не менее, стрелок открыл огонь.

Инь Мо Лан танцевал вышитое весеннее лезвие, а перед ним был щит, который вращался на большой скорости, плотный и непроницаемый!

Динь-динь!

Патроны, которые выстрелили в Инь Мо Лана, были отклонены и упали на землю.

Когда Бай Цзин и Цинь Чжуй снова остановились, на земле уже было еще два трупа боевиков.

В этой битве или Белый Святой умрет, или они умрут!

Убив двух боевиков, Бай Цзин и Цинь Чжуй убили всю дорогу до алтаря, а безоружная вооруженная охрана, у которой были только кровавые палки, потерпела поражение!

Но не ждать, пока они бросятся к алтарю...

Базз!

Внезапно от алтаря раздался звук урны, и невидимая энергетическая ударная волна распространилась во всех направлениях, центром которой был каменный алтарь. Цин Чжуй и Белый Цзин первыми пострадали, изо рта вылилось много крови, и их тела оторвались, как будто они летели в обратном направлении в воздушном змее.

Нин Тао вскочила в два шага и расправила руки, чтобы поймать Бая и Цин. Как раз в тот момент, когда его руки обернулись вокруг талии и конечностей, это было похоже на то, как будто его руки поймали два летающих пушечных ядра, страшная сила почти вывихнув руки!

Особая духовная сила активирована, и духовная сила подушки безопасности обернулась не только тело Нин Тао, но и тела Цин Чжуй и Бай Цзин.

Бряк!

Спина Нинг Тао сильно ударилась о каменную стену, и на твердой каменной стене появились трещины.

Пуф!

Нинг Тао также вылил полный рот крови, но кровь, которую он вылил, обычно была не травмой, а снижением давления в его теле. Этот полный рот крови выплеснулся, и все его существо было намного легче. Благодаря быстрому лечению Особой Духовной Силой, Цинь Чжуй и Бай Цзин только что смогли смягчить большую часть повреждений от удара.

Если бы Нин Тао не перехватил их своим летающим телом, они были бы серьезно ранены, если бы попали в каменную стену!

Базз!

Еще один звонок.

Каменный алтарь вдруг осыпался дюйм за дюймом, и кусок камня встряхнулся в каменную пыль и упал в рассеянии.

Из быстро рухнувшего алтаря вспыхнул зеленый призрачный огонь, и вооруженные охранники, не сумевшие ворваться в бой, а девушки, которые были как бумажники в огне, были поглощены и превращены в пепел!

Бай Шен сжимал кулаки в обеих руках среди призрачных огней Зелёного Света и, наклонив голову, внезапно из его рта раздался жуткий крик: "Ии-"...

Звук был более острый, чем у дельфина.

Бряк!

Приливная волна каменной пыли, как правило, воздействовала во всех направлениях, каждое зёрнышко каменной пыли было похоже на выстрел рогатки!

Нин Тао яростно лежал на спине Бай Цзина и Цинь Чжуя, раздавив их под ним.

Бряк!

Инь Мо Лан был поднят и прилетел к каменной стене, тяжело упав на землю, точка посадки находилась рядом со стороной Нин Тао. Его лицо было покрыто кровью, а одежда разорвана. То, как он смотрел на Нинг Тао, несло в его глазах намек на обиду.

Исчез каменный алтарь, и появилась большая урна, жалко зелёная, а не золотая или фарфоровая. В этой пещере нет ветра, но кажется, что ее дует ветер, постоянно скулит и хнычет, она похожа на урну с тысячами одиноких призраков в ней, они плачут, они все проклинают!

Бай Шенг стоял на краю большой урны, за ним горел зеленый призрачный огонь, а вокруг большой урны танцевала жалкая зеленая демоническая аура.

"Поедающий дух Урн!" Инь Мо Лан отозвала свой голос.

Бай Шен с печалью сказал: "Я не думал, что вы, деревенский боевой демон, все еще узнаете Пожирателя Духов".

Инь Мо Лан схватилась за руки и подползла вверх: "Spirit Eating Urn, десятая в рейтинге десяти лучших порочных заклинаний, я не знаю, откуда она берется, но я знаю ее заклинательные свойства". У него чудовищная неприязнь и он может вызвать Девять призраков. Он ест не только людей, но и души, и чем больше людей и душ он ест, тем сильнее становится его посуда дух. Эта вещь запрещена на небе и на земле, и вы даже использовали ее, чтобы практиковать ее!".

"Небеса и земля?" Белый Мудрец внезапно заревел: "Я не противоречу этому небу и земле"! А вы, вы все умрете!"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0215: Альто и бронеавтомобиль**

Глава 0215 Автомобиль Отто и бронеавтомобиль Нин Тао встали из Бай Цзин и Цинь Чжоу, который был в лучшем состоянии, чем Инь Мо Лань, но его одежда также была порвана, а лицо покрыто кровью.

Цин Чжуй и Бай Цзин также встали с земли, и с защитой Нин Тао они едва пострадали.

"Брат Нинг, ты в порядке?" Цинь Чжуй нервничал.

Нин Тао на мгновение покачал головой, не разговаривая, его глаза смертельно смотрели на Урн, пожирающий дух, и на Белого Святого на Урне. Поглощающий Дух Урн сожрал этих невинных девушек и даже приспешников Белого Святого, который вместо этого развязал связывающие его нити. Только в следующую секунду, когда ситуация была определена, он не сказал ни слова, и в тот момент, когда дуло баржевого ружья было поднято и заперто на Белом Святом, спусковой крючок был спущен.

Бах!

Выстрел прозвучал, пуля свистнула и улетела в сторону Белого Святого.

Но в двадцати или тридцати метрах отсюда время полета пули почти ничтожно. В тот момент, когда прозвучал выстрел, в пещере зародился сильный взрыв, повсюду пылал огонь.

К сожалению, не Бай Шенг был снесен, а каменная стена позади него. На этой каменной стене появилась большая яма, и из камня вылетела шрапнель. Взорванный кусок камня размером с трещину улетел к Пожирателю Духов, но как раз в тот момент, когда он собирался попасть в Пожирателя Духов, он причудливым образом изменил свою траекторию полета, подобно планете, вращающейся вокруг Хэн Синь, в обход Пожирателя Духов и летящей со свистом в направлении Нин Тао, который выстрелил в него.

Камень размером с трещину разделился на четыре части и упал на землю.

Нин Тао был шокирован в своем сердце, скорость пули только что была настолько быстрой, что он не мог видеть ее четко, но медленная скорость летящих осколков камня, он мог видеть ее совершенно ясно. Нетрудно было догадаться, что пуля из баржевого ружья летит вокруг Белого Святого и Урна Поглощающего Духа к каменной стене позади него!

"Бесполезно, я же говорил, вы все должны умереть здесь, и на этот раз я не дам вам шанса сбежать!" Голос Белого Святого.

Бах, бах, бах!

Нин Тао сделал три последовательных выстрела в Spirit Eating Urn и Бай Шенг.

Бряк! Бряк! Бряк!

Три пули все еще пропустили Бай Шенга и Пожирателя духов, и когда они подлетели ближе к Пожирателю духов, их тянуло за причудливое энергетическое поле, меняя траекторию полета и летая к каменной стене позади них. Каменная стена была разорвана на куски, а трещины были похожи на гигантскую паутину.

У Нинга Тао была головная боль, больше всего он полагался на баржу в руке, но Бай Шенг не мог спуститься, стоя на духе, поедающем урну, пули вообще не могли попасть в Бай Шенга, как он мог его убить?

"Иииии..." Белый Святой внезапно поднял руки и закричал.

Базз!

Поглощающий Дух Урн вибрировал, и мгновенно высвобождалась страшная энергетическая ударная волна.

Некуда было бежать, Нин Тао, Цин Чжуй, Бай Цзин и Инь Мо Лан были подняты вверх и врезались в каменную стену за ними, как листья на ветру.

На этот раз Нин Тао опоздал защищать кого-либо, но у него была Духовная подушка безопасности, которая была в порядке, за исключением небольшой шоковой травмы, но Инь Мо Лань, Цинь Чжуй и Бай Цзин снова пролили кровь и получили тяжелую травму!

Нин Тао вскочил перед Цин Чжуем, Белым Цзин и Инь Мо Ланом.

Белый святой не воспользовался победой. Она может поражать тысячи выстрелов в минуту, как пушка, и для каждой атаки требуется немного времени, чтобы "накопить энергию".

Десятая десятка самых ожесточенных газонных орудий заняла десятое место, то есть список того, что Нин Тао неясно, но ему ясно, что эта жаждущая души штатив вовсе не то, что он может сломать с помощью баржевого пистолета.

Все они были так расстроены, что одна за другой вставали с земли.

Нинг Тао сказал: "Встань позади меня, в один ряд".

Инь Мо Лань, Цинь Чжуй и Бай Цзин замерли на мгновение, но вскоре поняли. Цинь Чжоу стоял за Нин Тао, за ним следовал Бай Цзин, и, наконец, Инь Мо Лан. Четыре человека во главе с Нин Тао стояли в колонне. Именно во время этого процесса Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами, но ничего из него не извлек.

Бай Шенг хладнокровно засмеялся: "Что вы, ребята, делаете, выстраиваетесь в очередь за пакетом смерти?"

Его голос просто упал, бамбуковая записная книжка в маленькой коробке с лекарствами Нин Тао дрожала слегка, и небесная игла, которую он щипал щелчком пальца, была сосана и остановлена, щелкнув и прилипнув к бамбуковой записной книжке.

Бай Шенг был ошеломлен: "Что это?"

Нин Тао холодно сказал: "Моя бухгалтерская книга, плохие вещи, которые вы сделали, написаны на ней, то, что вы должны мне, вы должны вернуть в конце концов". Он протянул руку и взял небесную иглу: "Мои вещи, ты даже не можешь держать иголку, а ты все еще тщетно претендуешь на то, чтобы забрать мою жизнь"? Ты не считаешь себя ребенком?"

"Я наивен? Ха-ха-ха!" Бай Шенг внезапно вспыхнул смехом: "Ребенок - это ты! Невежда - это и ты тоже! У вас так много хороших ресурсов для выращивания, но вы не знаете, как ими пользоваться, делая скучные вещи, например, исцеляя больных и спасая людей! Знаете, мир меняется, человечество извращается, желания раздуваются, появляются новые демоны. Каждый раз, когда это происходит, небо и земля будут резко меняться, и в последний раз это происходило во время Древней Эры Линга. Период, предшествовавший просветлению, и та эпоха породили бесчисленное множество бессмертных и богов".

Нинг Тао снова положил Небесную Иглу в маленькую коробку с лекарствами.

Чем больше говорил Бай Шенг, тем больше он взволнован: "Это возможность, которая предоставляется раз в жизни, и время делает героев". Я стану правителем этой эпохи и начну что-то великое, вы, ребята, просто кучка муравьев, стоящих передо мной! Поев немного своей плоти и крови, инструментальный дух Пожирателя Души станет еще сильнее, а дальше он поможет мне стать Восточным Царем Демонов"!

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Ты болен, ты должен искать меня".

Бай Шен вдруг наклонился вперед, и урна, которая изначально была прямо, наклонена вниз яростно, рот урны был направлен в направлении, где Нин Тао, Цин Чжуй, Бай Цзин и Инь Мо Лан были.

Только тогда Нинг Тао смог увидеть внутреннюю часть урны Пожирателя Духов, которая представляла собой почти черную дыру, поглощаемую даже при свете, без малейшего отражения. Темнота, как чернила таинственная энергия медленно вращалась в урне, вихрь, как будто душа человека, который наблюдал за ней собирался засосать ее!

В тот момент, когда на четверку был направлен рот урны, Нинг Тао одним махом нажал на курок и выстрелил в "черную дыру" внутри урны.

Бах, бах, бах!

Пуля не была проглочена, а была притянута к каменной стене за духом, поедающим урну.

Бряк! Бряк! Бум.................

Земля содрогнулась от звука сильного взрыва!

Говоря словами, Нинг Тао был быстрее, чем Бай Шенг.

Белый Святой открыл свой рот и закричал: "Ииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии..."

Урна!

Беспрецедентно сильная энергетическая ударная волна с зеленой, призрачной горой огня, эхом цунами, как правило, бросились к четырем Нин Тао людей!

Дело уже не в том, чтобы есть шашлыки, а в прямом сжигании!

Нин Тао внезапно протянул руку помощи и оторвал палку с нарисованным на ней кровавым замком, а ключ от клиники был вставлен в тот момент, когда палка покинула маленький сундук с лекарствами.

Удобная дверь, ведущая прямо в клинику за пределы неба, внезапно открылась в пустоту, и все ужасные энергетические ударные волны, высвобождаемые урной, устремились в удобную дверь клиники.

Ничего не случилось.

Энергетическая ударная волна, высвобождаемая Урном "Поедающим Духом", казалось, была водой маленькой струи, устремляющейся в большое озеро, не говоря уже о штормовой силе ветров и волн, даже пульсация не могла быть поднята.

Базз!

Динь Мин!

Однако, не дожидаясь, пока дверь удобства исчезнет, еще более мощная ударная волна черной и белой энергии внезапно отшатнулась от двери удобства, и Бай Шенг и Дух-Питающий Урн были мгновенно поражены, и даже человеческая урна была поднята и врезалась в каменную стену.

Вся каменная стена рухнула!

Рамбл!

Земля содрогнулась, и пещеры внутри горного живота рухнули. Кусок скалы и каменные сталактиты упали с верхней части головы и громким стуком разбились о землю. Большой камень был разбит прямо в голову Нин Тао, хотя и был защищен подушкой безопасности с духовной энергией, но все равно был разбит в оцепенении.

"Вперед!" Нин Тао издал рев и схватил Цин Чжуй запястье, которое, в свою очередь, схватил Бай Цзин запястье, и трое в унисон бросились в дверь удобства.

Никто не пошел за рукой Инь Мо Лана, но Инь Мо Лань первым бросился в дверь удобства.

Ни один мужчина, который любит себя, не любит себя.

Дверь удобства исчезла, и несколько десятков тонн камня врезались в то место, где Нинг Тао четыре человека только что остановились, а затем вся пещера рухнула, и склон холма был вогнут.

Никто не мог его видеть, были жалкие зеленые глаза, вращающиеся в глубине темноты, и звук бам-бам что-то катится.........

Как только Нин Тао подобрал Цинь Чжоу и вернулся в клинику, он бросился к двери. В разгар этого процесса он также заглянул в Небесную внешнюю клинику. Он даже немного беспокоился о том, что это может нанести некоторый ущерб Небесной внешней клинике, но после этого взгляда он понял, что его беспокойство излишне, Небесной внешней клинике не о чем беспокоиться, не говоря уже о повреждениях, даже маленькая фарфоровая ваза не может быть разбита.

Белый Святой Поглощающий Урн был похож на автомобиль Отто, в то время как Небесная клиника Outpost была бронированной машиной, и две машины столкнулись, вот что случилось.

Нин Тао бросился из клиники с Цин на руках, за ним последовали Инь Мо Лан и Цзин Бай.

Под холодным лунным светом переулок Хакка был холодным и пустынным.

Цинь Чжоу лежал в руках Нин Тао с бледным лицом, промокшим от холодного пота и сильной боли. Но даже в этом состоянии, она была не в себе, и дрожащим голосом сказала: "Брат Нинг... Бай Шенг мертв"?

И Инь Мо Лань, и Бай Цзин также собрались на Нин Тао, а У Демон и Бай Цзин, очевидно, тоже хотели узнать ответ.

Нинг Тао горько засмеялся: "Я не видел, но..." была пауза перед тем, как он сказал: "Я думаю, что он не умер, моя Небесная Игольная Злая Болезнь даже не убила его, он не умер так легко".

"Ты имеешь в виду, что он похоронен в животе горы?" Инь Муран сказал.

"Мы возьмем там такси, чтобы проверить, и нам придется вернуть машину." Нинг Тао сказал.

"Я пойду с тобой". Уайт сказал.

Нин Тао сказал: "Нет необходимости, вы с Цинь Чжуем останетесь дома, а мы со старейшиной Инь пойдем посмотрим".

"Кроме того, мы с сестрой оба ранены, даже драка тебя только замедлит". Будь осторожен с собой, беги, если что-то пойдет не так". Белый Цзин Цзин дал ей тираду.

Нин Тао кивнул, а потом отпустил Чейза Цин. Подобно тому, как он разговаривал с Бай Цзин, он также использовал свою особую духовную силу для лечения Цинь Чжуй, и к этому времени состояние Цинь Чжуй было лучше.

"Пошли". Инь Мо Лан призвал, что он не мог положить в сердце, так это свой локомотив.

"Хмм." Нинг Тао ответил и сделал шаг к входу в переулок.

"Брат Нин................................................................................................................................" голос Цин Чин Чин Чин пришёл сзади.

Нинг Тао повернул назад, "Что еще происходит?"

Цинь Чжоу указал на задницу Нин Тао: "Смени штаны и иди снова, твоя задница обнажена".

Нинг Тао, ".........."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0216 Перекрывающиеся раны**

Глава 0216 Перекрывающиеся исцеления Что случилось в пещере в пустоте горы было похоже на то, что случилось в другом мире с деревенскими жителями, невидимыми, невнятными, и это не мое дело?

Нин Тао и Инь Мейлан, вернувшиеся в Душань, подошли к подножию горы и нашли электромобиль и локомотив Tiandao, а затем оба нырнули в храм Мертвого дерева на вершине горы.

Ни один человек во всем храме, включая двоих, которые были постучаны без сознания, не исчез.

Нинг Тао пришел во второй Большой зал и толкнул дверь.

Во втором большом зале также находилась святыня, в которой стояла статуя Ханьского белого нефрита с заостренной шляпой на голове, не раскрывая лица, и в белом халате. Ваза в одной руке и веточка в другой.

Нин Тао посмотрел на это и не мог не проклясть: "Каким богом ты на самом деле себя возомнил, а ты все еще позируешь, как Гуаньин Бодхисаттва?"

Скульптура была точно такой же, как у Бай Шенга, а в руках у него была не бутылка для очистки воды, а сжатый дух, поедающий урну. Эта ветка тоже не была обычной, это была ветка Сакуры Серебряной Луны.

Два футона были помещены под храм.

Нин Тао вдруг вспомнил двух людей, которые должны были появиться здесь, но не были замечены, и он последовал за ним, чтобы пробудить нюхательное состояние носа. Различные ароматы бросились ему в ноздри, и он быстро нашел аромат, который искал, аромат Junior Wu Xiaolin и Liu Xian'er.

У Сяолинь и Лю Сяньер остались во втором Большом зале, только по запаху, который витал в воздухе, невозможно было определить, во сколько они остались здесь и в какое время они ушли.

Кланк!

Инь Мо Лан нарисовала свой вышитый весенний клинок и замахнулась им на "Статую Бога" Бай Шенга.

Нин Тао протянул руку и сжал запястье Инь Мо Лана: "Старейшина Инь, в этом нет необходимости, вместо того, чтобы рубить его, останутся следы".

"Кроме того, в этом нет необходимости." Инь Мо Лан все еще держал свой меч в ножнах, но он вскочил и ощипал ветку Серебряной Лунной Примулы: "Это духовный материал, если не хочешь, это пустая трата времени".

Нинг Тао сказал: "Оставь себе, и мы снова пойдем в Третий зал".

Они снова пришли в третий зал и открыли дверь, но зал был пуст, а большая урна исчезла.

Нинг Тао нахмурился: "Этот парень все еще жив, если бы он умер, кто бы передвинул такую большую фарфоровую урну?"

Инь Мо Лан в смятении сказал: "Пещера рухнула, как он выбрался?"

Нин Тао на мгновение подумал и сказал: "Может быть, есть секретный отрывок, о котором мы не знаем, или, может быть, он как-то связан с этой урной Пожирателя Духов, кстати, что вы знаете об этой урне Пожирателя Духов, старейшина Инь? Расскажи мне об этом."

"Пока мы едем, это место не место, где можно остаться надолго". Инь Муран сказал.

Нин Тао кивнул и последовал за Инь Мураном, когда он шел, разговаривая с ним.

Список десяти самых порочных заклинаний не является списком Forbes Rich List, каждое заклинание в этом списке настолько порочно, что оно причинит неприятности любой из сторон, или даже вызовет яростную бурю. Однако Инь Мо Лань не знал всего этого порочного оружия, кроме урны Пожирателя Духов, он также знал о волшебном оружии восьмого ранга, башне Чжэншоу, которая, как говорят, заставляет все живое в пределах определенного расстояния от города стоять на месте, как будто время перестало течь, и живые существа, которые удерживаются им, либо умрут на месте, либо умрут через несколько дней после того, как засохнут.

"Старейшина Инь, откуда вы узнали о десятке самых злобных заклинаний?" Нинг Тао спрашивал.

Инь Мо Лан сказал: "Я прожил сотни лет, и люди, которых я встречал, слышали больше историй, чем можно было бы съесть риса. Я думаю, что я ездил в Испанию на тренировки в эпоху Цяньлуна и слышал, как один даосский друг сказал это там. Позже я услышал, что товар ошибся с алхимией и по ошибке взял отравленную алхимию и умер, а гробница, похоже, тоже была украдена".

Нинг Тао не мог не подумать о том, каким темным должно быть лицо даосского друга.

Тем не менее, не у всех есть бамбуковая книга счетов, чтобы идентифицировать таблетки, и нет нескольких людей, которые делают ошибки в рафинировании таблеток и делают ядовитые таблетки, которые они будут есть и ходить к своим гробам. В прошлый раз Чу Хунцинь выкопал ему смертельную яму и заманил его украсть не ту формулу и усовершенствовать ядовитый дан. Если бы не бамбуковая книга, Инь Мо Лан была бы отравлена, если бы не увидела "Поиск предков" Дэна и не захотела запихнуть его себе в живот.

"Не спрашивайте и вы, в конце концов, это легендарная вещь, я только слышал об этом и имел немного впечатления, видя, что черты урны несколько похожи на то, что я сказал это". Инь Муран сказал.

Однако сердце Нин Тао думало о ком-то, и он сказал: "Старейшина Инь, пожалуйста, присмотрите за Чу Хунцинем на этот раз. Вместо того, чтобы убить ее, Бай Шенг отпустил ее, что было ненормально. Приглядывай за ней, может, это окупится".

"Хорошо, я разберусь с этим". Инь Мо Лан согласился за один вздох.

Двое мужчин выпрыгнули из трафаретного барьера и направились к тому месту, где были припаркованы вагон и локомотив аккумуляторной батареи Тэндо.

Перейдя к машине, когда он собирался уезжать, Нин Тао вдруг вспомнил еще один вопрос: "Старейшина Инь, позвольте мне задать вам еще один вопрос, я слышал, как вы говорили о инструментальном духе, что это за вещь?

Инь Мо Лан сказал: "Во всем есть духи, но этот дух силен и слаб". Кошки и собаки также обладают экстрасенсорными способностями и могут быть использованы в качестве домашних животных только для людей. Оружие Дхармы также обладало духовностью, но эта духовность, безусловно, не была сопоставима с человеческими существами Духа Всех Вещей. Но передовые заклинания обладают духовностью, сравнимой с человеческой, а некоторые из них могут даже превзойти людей, чувствуя то, что они чувствуют, и думая о том, что они думают, скрываясь в мире, в ожидании возможности двигаться". Говоря об этом, он посмотрел на задумчивого Нинг Тао: "Ты веришь мне, когда я говорю это?"

Нин Тао кивнул: "Я верю, конечно же, я верю, что в моем понимании ИИ, даже искусственный ИИ может подражать людям, чтобы играть в шахматы, рассчитывать, говорить, петь и так далее, а волшебное оружие достигает определенной области с человеческими способностями, то есть с оружейным духом, нет ничего такого, во что нельзя было бы поверить". Кроме того, разве в клинике нет ни одного?"

Инь Мо Лан на мгновение замерз, а затем пошевелился: "Это гораздо сильнее, чем тот Урн, пожирающий дух, но не упоминайте об этом, мое сердце будет немного пустым, если вы упомянете об этом. Ладно, давайте расстанемся, я присмотрю за Чжу Хунцинем и позвоню вам, как только у меня будут новости".

"Старейшина Инь внимательно следит за безопасностью". Нинг Тао динь.

Инь Мо Лан помахал рукой и уехал на своем локомотиве.

Нинг Тао оглянулся назад на Храм Мертвого дерева на вершине холма, а затем перебрался на электромобиль "Небесная дорога" и направился в город.

Ночной ветер дул, но он не мог сдуть ему весь желудок.

Он хотел спасти пять глухих и немых девушек, и пять глухих и немых девушек были сожжены дотла прямо перед ним.

Он приходит к выводу, что Белый Мудрец - злой вождь этого места, и он хочет убить его, но все знаки указывают на то, что он все еще жив.

В сегодняшней битве ему нечего было выиграть, кроме как доказать, что он недостаточно силен.

Если белый святой не мог с ним справиться, как он мог справиться с более могущественным Николасом Конти? Последнее, это было существо, которое могло усовершенствовать технологические заклинания!

Один вопрос за другим приходил на ум и неосознанно возвращался в Хакка Лейн. Нин Тао хотел сразу же вернуться в клинику, но когда он понял, что и Бай Цзин, и Цинь Чжуй ранены, он не мог успокоиться и открыл дверь в свой арендованный дом.

Он чуть не пролил кровь, как только вошел в дверь.

В маленькой гостиной Цинь Чжуй убирает раны на своем теле, а на полу стоят два змеиных демона, снимающих платья. И то, что они бросали на землю, и то, что они носили на своих телах, было потрёпанным и окровавленным.

Сад действительно полон весенних цветов, и многие красные абрикосы вышли из забора.

"Что... я вдруг вспомнил, что у меня все еще есть срочные дела, я пойду куда-нибудь ненадолго". Нинг Тао почувствовал острые глаза, повернулся и ушел.

"Вы все еще можете это сделать, доктор Нинг". Голос Бай Цзина пришел, даже не "брат Нин", полный неудовольствия: "Я и моя сестра умерли за тебя, и теперь нам больно, но ты просто повернулся и ушел, это все, на что ты способен?

Нинг Тао остался безмолвным.

В такой ситуации действительно было немного неприлично поворачиваться и уходить, но что будет с этим процессом, если он уйдет и залечит свои раны, и как это будет трудно и невыносимо, он мог думать об этом кончиками пальцев.

"Сестра, что ты видишь в мужчине?" Белый добавил вырез.

Цинь Чжуй заткнул ему рот, "Сестра, как ты можешь так говорить о моем брате Нинге? В той пещере брат Нинг не только поймал нас, но и использовал свое тело, чтобы заблокировать для нас камни, ты забыл об этом?"

Бай Цзин дал Цинь Чжуй пустой взгляд: "Это потому, что он знает, что все будет хорошо, даже если он страдает, ты действительно думаешь, что он был достаточно добр, чтобы спасти нас? Он хочет твоей смерти, чтобы найти другую любовь".

Нин Тао больше не мог слушать, он подошел, "Сестра Бай, мне не нравится, когда ты так говоришь, разве это не исцеление? Я вылечу тебя".

Но Уайт сказал: "Сначала дай моей сестре лечение, я за тобой присмотрю, ты можешь делать с моей сестрой все, что захочешь, не думай, что я не знаю, что ты пытаешься меня трахнуть".

Нинг Тао, ".........."

Бай Цзин и Цин Чжуй - оба змеиные демоны, но один из них - змеиный дух, а другой - змеиный менг, совершенно разные.

Цинь Чжоу тоже был сухим и свалился на диван: "Брат Нин, ты приходи, я не боюсь боли".

Тонкая талия, удивительно изогнутые бедра, слегка изогнутая поза, шероховатая ткань, плюс эта фраза "Брат Нин, ты идешь", маленький живот Нин Тао вдруг почувствовал, как будто что-то зажглось, и его тело почувствовало сухость.

Цинь Чжуй внезапно повернулся назад, "Хочешь снять штаны? Я сниму его."

Нинг Тао нервно схватила ее за руку: "Нет, нет, просто ложись честно".

"О". Цинь Чжоу ответил и снова оглянулся.

Не знаю, почему у меня так долго не было соседа по комнате, ты такой послушный, сколько тебе придется ждать?

Цин гнался за ней, чтобы поговорить, и Нин Тао снова прижал ее голову к спине: "Не слушай ее, она преподнесет тебе плохой урок".

Бай дал Нин Тао взглянуть: "Демон - это неплохо, он все еще демон"? Моя сестра такая глупая, если я не буду учить, я с радостью помогу тебе пересчитать деньги, когда ты продашь их в тот день".

Нин Тао не удосужилась обратить на нее внимание, взяла пинцет и аккуратно ощипала застрявшие во плоти фрагменты камней для Цинь Чжоу. Каждое очищенное место наносилось бальзамом красоты, и нанесение сопровождалось использованием духовной энергии, чтобы помочь ей исцелиться.

Заканчивай обрабатывать сзади, потом спереди. Когда Цинь Чжоу перевернулся, горное ущелье, пейзаж был потрясающе красивым. Нин Тао почувствовал, что ткань его брюк была несколько неадекватной, бескостная вещь уже была хребтом ранее, этот момент был просто высокомерным.

Боль невыносимая, но рана все еще нуждается в лечении, Нин Тао жестко очистил лобные раны для Цин Чжоу, и ни одна из них не может быть оставлена, в том числе и те, которые в ткани.

Где-то глаза девушки устремились на Нинг Тао, и на углах ее рта появилась таинственная улыбка, как будто она замышляла какой-то большой заговор.

Для Цинь Чжоу было трудно закончить, хотя он и не был уставшим, но Нин Тао сильно потел, как он сказал: "Сестра Бай, ваша очередь".

Не сказав ни слова, белые подпрыгнули на вершину Цинь-Чжоу, повернулись и сказали: "Давай же.

Перекрывающиеся раны?

Пинцет в руке Нинг Тао упал, но не на землю..........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0217 Волейбол так же велик, как и Дэн.**

Глава 0217 Волейбол, что Большой Дэн Дождь выпал несколько дней подряд, и погода внезапно стала прохладнее.

Осень наступила, и пришел день, когда клиника должна была собрать арендную плату.

Последний намек, данный Книгой Бамбука перед переездом с Гарден-стрит в Хилл Сити, заключался в том, что в этом месяце арендная плата клиники за добро и зло составляет две тысячи очков, и клиника будет модернизирована.

Казалось, что Небесная внешняя клиника модернизировалась каждые два месяца, а также возможно, что парень Чен Пинг Дао довел ее до края краха, и ей отчаянно нужно было модернизироваться до определенного состояния, прежде чем она сгладится. Но что именно было причиной, Нинг Тао сам не знал. Несмотря на то, что он был владельцем Небесной внешней клиники, его знания о Небесной внешней клинике были довольно ограниченными, и он мог только шаг за шагом пробираться сквозь нее.

В последний раз, когда Небесная внешняя клиника была модернизирована, Нинг Тао получил первые два уровня Вводной Методики Культивирования, и уровень Вводной Методики Культивирования Дошкольного Обучения. За два месяца он научился пользоваться лестницами на ногах, случайными и кошачьими ударами. Что он получит с этим обновлением клиники?

""Это не может быть Техника Вводной Культивирования Младших Третьего Класса, Техника Вводной Культивирования Элементарных Классов, так? Если так, то слишком землистый, не так ли?" В клинике Нин Тао с нетерпением ждал последнего момента сбора арендной платы, представляя себе, что на этот раз снова выйдет из горшка добра и зла.

За дверью внезапно раздался голос Цинь Чжоу: "Брат Нин, если клиника переедет, не забудь вернуться за мной".

Нинг Тао ответил: "Я знаю, возвращайся и жди сначала".

"Хмм." Голос Цинь Чжоу.

"У тебя нет таланта. Ты боишься, что он не захочет тебя? Чему я тебя учил? Ты должен..." это голос Бай Цзина, бормочущего и подстрекающего Цинь Чжуя.

Нин Тао не мог не посмеяться над тем, как идут дела, но он не мог остановить Цин Чжуй от того, чтобы Бай Цзин преподал ему плохой урок. Теперь она свободна, но она стала бродягой, ест и пьет вместе с ним и преподносит его наложнице плохой урок. Но перед лицом этого, может ли он все-таки выбросить ее?

Тогда его разум не мог не заставить его задуматься о том, как помочь Сестрам Змеиным Демонам снова залечить свои раны прошлой ночью. Передние перекрытия исцеления, задние перекрытия исцеления, щенок исцеления, различные позы исцеления, те таинственные и зрелые линии, ограниченное содержание подвергается сломанной Бри, ни один из них стимулирующий, ни один из них соблазнительный, и его глаза были приправлены до смерти много раз.................................................................

Полный воображения головой беспорядок, Нин Тао посмотрел вниз на промежность и не мог не ругать: "Нет таланта, это все, что у тебя есть, ты можешь бороться немного таланта?"

Этот человек все еще человек моего собственного характера.

Внезапно черно-белые ци со штатива добра и зла восстановились в направлении штатива.

В клинике взимается арендная плата.

Нинг Тао сделал два шага к Триподу Добра и Зла и присоединился к нему. Водоворот появился на дне Доброго и Злого Трипода, а черно-белый поток добрых помыслов и заслуг и злых помыслов и грехов, как правило, стекал на дно водоворота. Две тысячи очков добра и зла исчезли, но не все.

В мгновение ока действие по сбору арендной платы закончилось, и Нин Тао проследил за ним и открыл бамбуковый набросок учетной книги.

Содержание Бамбуковой книги счетов появилось в Бамбуковой книге счетов: в этом месяце сбор арендной платы завершен, остаток книги составляет тысячу триста двадцать один пункт, в следующем месяце арендная плата составляет две тысячи пунктов, и это за одиннадцать часов до двадцать девятого дня сбора арендной платы.

Это действительно ежемесячное обновление?

Сердце Нин Тао не могло не предполагать, что давление в его сердце было огромным. Модернизация означает удвоение арендной платы, а после 2,000 - 4,000, и 4,000 - это не то, что можно заработать случайно на добро или зло. Даже если это злодей, который умеет обращаться с Цинь Чжоу, сколько людей должно быть убито!

Золотой свет внезапно затопил горшок добра и зла, и одно слово, одна фигура промелькнула в плотном золотом свете, плывущем и тяжелом, как море звезд, далеких и таинственных, скрывающих тайны Великого Пути.

Нинг Тао уже давно пережил это, он последовал за открытием своего божественного сознания, чтобы установить связь с Триподом Добра и Зла, и волна золотых слов и фигур вторглась в его море сознания. В одно мгновение в его голове появилось несколько больших золотых слов: первые три уровня Техники Начало Культивирования.

Пуф! Нинг Тао чуть не вырвало во рту старую кровь.

Только что он задавался вопросом, будет ли это название этим гонгфу, и оно действительно оказалось однолайнером, и это было действительно такое название. Как будто он услышал голос Доброго и Злого Трипода. Ты не думаешь, что я грязь? Тогда я покажу тебе грязь!

Вскоре ему в голову пришли еще несколько больших золотых слов - дошкольная хирургическая ножевая техника.

Дошкольный скальпель?

Нинг Тао уже был голоден и бескровен.

Тем не менее, несмотря на то, что название земли, как всегда, вещи, которые он получил это обновление клиники были хорошие вещи. Младший третий уровень Вводная Культивационная Техника еще больше усилила его скорость очистки добра и зла Ци, в дополнение к укреплению его шестого чувства и ощущение присутствия добра Ци. То есть, в будущем, когда он будет практиковать эту вводную технику выращивания более или менее младшего третьего уровня, он сможет почувствовать хорошую ауру, исходящую от хорошего человека. Эта способность может показаться куриным ребрышком, но она очень важна для него, потому что эта способность может помочь ему заработать хорошие мысли заслуги, а также помочь хорошим людям.

Больше всего он любит этот детский хирургический ножевой метод.

Он получил высшее образование в области хирургии в медицинском университете Шанченг и обладает глубокими базовыми знаниями в области хирургии. Теперь, когда он получил дошкольный хирургический ножевой метод, его способности в области хирургии будут расширены "нирванным" способом. Кроме того, этот метод дошкольного скальпеля не только для хирургии, он может быть использован в бою. Он уже научился случайно брать, кошачьи когтиные кулаки и лестницы под ногами, но это все были спасительные боевые искусства, единственное средство атаки кошачьих когтиных кулаков также было слабым, теперь с этим дошкольным хирургическим ножом метод был другим, это было равносильно повышению боевой мощи этого культивирования врача.

Золотой свет в Трипод добра и зла исчез, и Тринадцать тысяч и сто двадцать одна точка золота добра и зла диагностики снова появились в Трипод, капая с черной и белой аурой.

Нин Тао внезапно вспомнил что-то и в удивлении сказал: "Не двигался, не покидал ли Бай Шенг официальный город"? Потом он подумал о другой возможности: "Может быть, Бай Шенг сбежал, но Небесная внешняя клиника не уйдет, она не сдвинется с места, пока я не убью Бай Шенга".

На самом деле, была третья возможность, а именно, что Злой Лидер здесь имел кого-то другого, но эта возможность была почти нулевой, так что он даже не потрудился подумать об этом.

После того, как Нинг Тао закончил методы культивирования и мечи, у него не было ни минуты безделья, и он сел со скрещенными ногами рядом с Триподом Добра и Зла, чтобы практиковать вновь приобретенные методы культивирования для первых трех уровней.

Сколько ему нужно времени, чтобы не попасть внутрь? Кто знает.

По его мнению, если сравнить этот набор Элементарных Элементарных Методов Культивирования с автомобилем, то Элементарные Элементарные Методы Культивирования эквивалентны стартовой передаче этого автомобиля, которая также является первой передачей. Первые два уровня Вводного метода True Cultivation Method - это вторая передача этого автомобиля, которая немного быстрее. Техника выращивания в третьем классе, полученная в настоящее время, была третьей передачей этого автомобиля, а скорость была еще выше.

Просто добавив передачу, уже используемую для вождения автомобиля на первой и второй передаче, Нин Тао быстро освоил технологию вождения на третьей передаче, автомобиль также ехал очень гладко. This俢 практика, в которую он погрузился, забыв о времени.

Я не знаю, сколько времени прошло, и за дверью снова прозвучал голос Цинь Чжоу: "Брат Нин, ты внутри?".

Невозможно было сказать, что это за клиника снаружи, но Цинь Чжуй смогла определить, что это Небесная внешняя клиника, потому что она почувствовала страх, как только подошла к ней.

Нин Тао только что закончил прогон первых трех уровней Вводной Техники Культивирования, чтобы культивировать свою духовную силу, когда он услышал голос Цинь Чжоу, он последовал: "Я здесь, я не двигаюсь".

"Так ты пойдешь домой на обед?" Цинь Чжуй снова спросил.

Нинг Тао сказал: "Меня не будет дома к обеду".

Во время этой практики он обнаружил, что не только духовная сила, которую он практиковал, используя первые три уровня вводных методов культивирования, увеличивается в скорости, но и он имеет лучший баланс побочных эффектов несбалансированного добра и зла qi. Злой ци в Триподе Добра и Зла был явно больше, чем добрый ци, но на этот раз он не чувствовал особого дискомфорта, и общее ощущение было достаточно сбалансированным и не некомфортным, поэтому он хотел побить утюг, пока он был горячим, и практиковать его еще несколько раз.

"Как насчет ужина, ужина, за которым ты пойдешь домой, чтобы поесть? Я пойду к реке, поймаю тебя на рыбе и тушу рыбный суп, ладно?" Голос Цинь Чжоу.

Наложница Небесной судьбы была так мила, что Нинг Тао не смог вынести отказа и ответил: "Ладно, вечером я пойду домой".

"Хмм! Я сейчас поймаю рыбу". Очевидно, что в голосе Цинь Чжоу было больше радости.

Потом снова прозвучал голос Цзин: "Ты даже не можешь открыть дверь, когда с тобой разговаривает моя сестра, зачем ты прячешься в доме? Хочешь верь, хочешь нет, но я куплю стаю ядовитых крыс. Положите его в рыбный суп и отравьте, чтобы моя сестра нашла возлюбленную!"

Нин Тао горько смеялся и качал головой, не беспокоя Бай Цзина.

Он входил в мир тела, чтобы посмотреть на свой Дворец грязевых пилюль после каждого нового культивирования по новому методу гонга.

Обычные практикующие предлагают систему очищения ци, построения фундамента, достижения конца дана и первенца, за которым следует очищение пустоты, слияние тела, Махаяны, и, наконец, переселение, вознесение к бессмертию и жизнь с небом и землей. Однако он не был обычным культиватором, и эта система культивации, естественно, не подходит для него. Он является естественным посредником между добром и злом, а также владельцем клиники за пределами Небес. Он использует Рейки не для практики, а для добра и зла ци.

В последний раз, когда он пришел, Дворец грязи был наполовину белым и наполовину черным, переплетенным друг с другом, как в рыбе Инь и Ян Тайцзи. Духовная энергия, накопленная во дворце "Грязевые пилюли", также метаморфизовалась в большой питон, черный и белый.

На этот раз не было заметных изменений во дворце грязевых пилюль, это все еще были рыбы Инь и Ян, спутанные вместе, образуя узор, похожий на Тайцзи. Только то, что он стоял рядом с дворцом грязевых пилюль и выпрыгнул из этого черно-белого болота, было не большим питоном, а шаром.

Мяч был наполовину белый, наполовину черный.

Черная половина заполнена, белая немного засохла, настолько, что мяч выглядит как отсутствующий волейбол.

Нинг Тао был настолько поражен в своем сердце, что его челюсть также упала на землю: "Может ли это быть, что это выносливость? Но... где же волейбол размером с Дэна!"

В книгах о земледелии, оставленных в пещерах Павильона меча, например, в книге под названием "Сомнения и сомнения в земледелии", говорилось, что после того, как культиватор перейдет в царство Дангдана, во Дворце грязевого мяча будет изготовлено тело датчанина размером с большой палец.

И он, со своим волейбольным мячом Дэна, таким большим!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0218 Благотворительная корпорация Китая**

0218 Глава Шэньчжоу Благотворительная компания Цинь погони действительно поймали рыбу в реке, несколько видов рыбы, стол все рыба, жареная рыба, рыба на гриле, рыба на пару и тушеная рыба суп или что-то в этом роде. Когда пришло время ужина, Инь Мейлан вернулась, и, не будучи вежливой, села с миской риса, поедая его, рассказывая историю последних дней.

"Чжу Хунцинь останавливался в особняке Жун Хуа каждый день, ел и молился о Будде, не контактируя с посторонними". Отец и сын Синь Чанцзяна и Синь Чжиюэ также живут глубоко и имеют значительно меньше контактов с внешним миром". Инь Муран сказал.

Нин Тао сказал: "Больше нет необходимости шпионить за ней, со средствами Бай Шенга, даже если бы он связался с Чу Хунцинем, вам было бы трудно это выяснить".

"Тогда я не пойду, очень неприятно смотреть на эту старуху каждый день..." Когда я сказал это, Инь Мо Лан внезапно сказал: "Почему этот рыбный суп такой солёный?"

Цинь Чжоу уставился на Инь Мо Лана, "Соленый"? Я же не разрешаю тебе есть".

Уайт сказал: "Брат Нинг, как ты думаешь о том, что я сказал тебе в прошлый раз?"

Нинг Тао сказал: "О создании компании?"

Бай дал Нин Тао взглянуть: "Что еще есть, если не это? Ты же не должен был забыть об этом, правда?"

Нинг Тао мгновенно смутился, он действительно забыл об этом. На самом деле, он даже не подумал о том, чтобы основать компанию. Деньги были важны для него, но у него просто не было ни времени, ни сил, чтобы управлять любой компанией.

"Ты действительно забыл, не так ли?" Глаза Бай Цзина были похожи на то, что они хотели укусить Нинг Тао.

Если подумать еще раз, может быть, она налетела на него и откусила, или засунула ядовитую крысу в рыбный суп. Нет ничего, что она не могла бы сделать, Джон. Кстати, по телевизору транслировалась новостная программа, в которой неизвестные боевики напали на благотворительную организацию, оказывающую гуманитарную помощь в Сирии, с большими потерями, а международное мнение было осуждено.

Нин Тао посмотрел на Цин Чжуй, а затем на Цзин Бай, и вдруг в его голове появилась мысль.

Бай Цзин посмотрел на Нин Тао: "На что ты смотришь? Я женюсь на своей сестре на тебе. Мы, по крайней мере, семья. Как трудно мне начать компанию с твоим бальзамом? Знаете ли вы правду об удобрении воды, которая не выходит в поле?"

Цинь Чжоу нахмурился и сказал: "Сестра, ты можешь говорить в хорошем тоне?"

Уайт сказал: "Ты издеваешься надо мной вместе с ним? Я семья твоей матери, так что если он будет издеваться над тобой в будущем, ты не придешь ко мне".

Цинь Чжуй был в ярости: "Ищите или нет!"

Нинг Тао слушал с головной болью и горько смеялся: "Вы, ребята, перестаньте спорить, у меня есть идея, вы все ее слушайте". После паузы он продолжил: "Вместо того, чтобы создавать компанию, начинайте благотворительность".

Я попросил тебя открыть компанию, чтобы заработать деньги, но тебе не обязательно открывать компанию, и ты все еще участвуешь в благотворительной организации.

Инь Мо Лан отодвинул глаза от телевизора, который транслировал новостную программу, он, кажется, догадался, почему у Нин Тао возникла идея создать благотворительную организацию. В его сердце было какое-то любопытство, но он ничего не сказал.

Нин Тао не обратил никакого внимания на Бай Цзин, он продолжил: "Вы все грешники и должны делать добрые дела, чтобы избавиться от своих грехов, благотворительность является хорошим способом сделать это". У меня есть искусство лечения и клиника, а также эликсиры и косметические средства, и клиника не зарабатывает деньги, но она зарабатывает связи. Эликсир и бальзам для красоты могут заработать деньги, мы используем заработанные контакты и деньги на благотворительность, вы можете отбросить грехи, я могу заработать деньги на диагноз, это беспроигрышная вещь, что вы думаете?".

Бай Цзин была равнодушна: "Не похоже, чтобы она использовала деньги, которые перевела на благотворительность".

Нин Тао сказал: "Ты руководишь этой благотворительностью и выступаешь на публике, я буду отвечать за исцеление, очистку и усовершенствование бальзама красоты, старейшина Инь будет отвечать за контакт, а Цинь Чжуй будет отвечать за благотворительность, не правда ли, это здорово?".

Хотя она ничего не сказала, ее отношение было явно ослаблено.

Но Цинь Чжуй с тревогой сказал: "Брат Нин, разве в клинике не разрешено загрязнять пациентов? Вы зарабатываете контакты и деньги, а что, если ваши деньги на тренировку аннулируются?".

Нин Тао посмеялся: "Вот почему мы должны создать благотворительную организацию, вы, ребята, идите и находите мне пациентов, обращайтесь к пациентам, предоставляйте соответствующие услуги, я лечу только больных, я не прикасаюсь к больным, но пациенты будут у вас в долгу". Я дорабатываю эликсир и бальзам для красоты, который я возьму к вам, а вы выставляете его на аукцион, а пациенты дают деньги на покупку ваших вещей, а не моих, так что это не повлияет на доход от клиники".

Уайт сказал: "Разве это не трехсторонний аутсорсинг?"

Нинг Тао сказал: "Да, вот что это значит".

Бай Цзин на мгновение подумал: "В таком случае, давайте не будем иметь никакой благотворительной организации, только благотворительную компанию, назовите ее, дайте мне стартовый фонд, и я пойду завтра зарегистрируюсь".

"Тогда назовем это "Благотворительность Шэньчжоу", я дам тогда три два миллиона стартового капитала, а вы будете управлять и руководить компанией, эта компания не мое дело". Нинг Тао сказал.

Белый Цзин улыбнулся: "Ладно, договорились. Я знаю, что ты не хочешь, чтобы я жила здесь и мешала тебе, и я съеду, когда компания будет построена и уйдет с твоего пути".

Нин Тао тоже не слушал ее глупостей: "Что Fan Wah Lum хорошо связан и к нему можно обратиться за сотрудничеством, но это все еще в названии компании, а не в моем имени".

Уайт засмеялся и сказал: "Я знаю, компания - это мы втроем, это не твое дело".

На самом деле она была неубедительна в своем сердце, она налила свое сердце и душу в запуске Нового Света Технологической компании для Бай Шенг в течение многих лет, но Бай Шенг выгнал ее прочь. Она родилась, чтобы быть сильной, она должна сделать Шэньчжоу Благотворительной компании больше и сильнее, выйти из страны и в мир, из этой обиды в ее сердце!

В тот вечер Нин Тао, Бай Цзин, Цин Чжуй и Инь Мо Лан обсудили план, который был только вербализован, но оказался планом на листе бумаги.

На следующее утро Нин Тао привез Бай Цзин, Цин Чжуй и Инь Мо Лан в Шаньчэн, а затем сделал телефонный звонок мэру Шаньчэна Ху Янлу, чтобы помочь ему дать зеленый свет, чтобы сделать процесс открытия компании простым. Ху Ёру пообещал отпустить Бай Цзина и поговорить.

Бай Цзин, Цинь Чжуй и Инь Мо Лан отправились вместе искать Ху Юаньлу, но Нин Тао не последовал за ним, он вернулся в Пещеру Павильона Мечей. Как владелец клиники Тяньвай, его самой большой целью при открытии этой компании является помощь в зарабатывании денег для своей клиники, а во-вторых, снятие грехов с них и с Инь Мо Лана. По закону клиники ему не разрешается участвовать в строительстве и делах этой компании.

Возвращаясь в Пещеру Павильона Мечей, Нин Тао остановился на краю Линг Тянь, и обнаружил, что луковица трупа выросла немного выше, с бирюзовым цветом на всем протяжении. Но даже при таких темпах роста прошло бы как минимум несколько сотен лет, прежде чем он достиг уровня лука-трупов, оставленных "Сюань Тянь Цзы". В то время не было возможности узнать, является ли он все еще владельцем Небесной Затерянной Клиники, или даже жив ли он еще.

"Если бы только был какой-то способ сократить их цикл роста, например, окситоцин или что-то в современном сельском хозяйстве, то можно вырастить намного выше с помощью спрея". У Нинга Тао была такая мысль в голове, но потом его это забавляло, и он даже не верил, что существует "окситоцин", который может заставить духовный материал расти быстрее.

Глаза Нинг Тао снова переместились в Почку Демона, на этот раз неожиданно обнаружив, что несколько ягод Демонской Почки Годжи созрели. Он подошел и аккуратно выбрал его. В руке она тяжелая, с сильным ароматом ягод годжи на носу, за которым скрывается намек на неописуемый вкус, подобно мужской жидкости, бледная, просто запах ее будет иметь стимулирующую реакцию.

Изначально Нин Тао хотел попробовать, но запах этого таинственного аромата и быстрая реакция его тела заставили его отложить свои мысли. Он девственник. Неужели он не чувствует себя виноватым, когда ест это? Если Цинь Чжоу здесь, если он его съест, если он еще сможет его сдержать, то это призрак!

Всего было пять зрелых демонских почек, и он наполнил три из них маленькими фарфоровыми вазами, затем посадил две в спиртовую почву. Хотя еще не найден "катепсин" для быстрого роста духовного материала, хорошо быть готовым. Затем он снова запустил первые три уровня техники выращивания инициации рядом с белым нефритовым священным лотосом, после чего вернулся в каменную комнату и открыл дверь удобства для божественного Нонгдзя.

Бай Цзин, Цинь Чжуй и Инь Мо Лань отправляются на открытие компании и будут заняты некоторое время, как раз вовремя, чтобы исследовать Шэньнунцзя и найти легендарную цивилизацию Инь Юэ и облачную руду.

На этот раз он приехал еще с одной целью, помимо личного исследования останков цивилизации Инь и Ян, а именно, чтобы найти подходящий материал духа для усовершенствования скальпеля. В этой клинике он получил метод хирургического ножа дошкольного уровня, не без подходящего ножа.

А потом был тот факт, что он пообещал Ма Тонг Тонгу, что приедет, когда закончит с делами, и что он выполнит такое обещание. Он также хотел увидеть Гэ Мин и Су Я, а также Ли Сяоюй и детей, но у него были приоритеты, поэтому ему пришлось оставить это в другой раз.

Нин Тао уже был рядом с деревней Уюн, когда он открыл две двери удобства подряд и вышел из двери удобства снова. Войдя в деревню, Нингтао наткнулся на простой способ собирать стулья для подсолнухов из седанов, стучаться в двери от дома к дому. В рюкзаке у него было много лекарственных трав, и похоже, что у него был хороший урожай.

Нинг Тао шагнул вперед и протянул руку, чтобы похлопать Джейн по плечу.

Чан Ми испугалась и в панике повернулась, увидев, что это Нин Тао, и с внезапным волнением сказала: "Брат Нин, когда ты пришёл?".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Я только что приехал, сколько трав я собрал?"

Джейн сказала: "Я собрала много трав, а моя мама и некоторые тёти дома убирают их, когда ты хочешь? Или я вернусь и потороплюсь."

Нин Тао сказал: "Нет, на этот раз я останусь на несколько дней, отвезите меня в археологическую группу, где сейчас археологическая группа?"

Вкратце он сказал: "Доктор Ма и члены археологической группы находятся в лесу, примерно в тридцати километрах отсюда, и, по нашим подсчетам, мы должны прогуляться целый день". Я вернусь и скажу маме, чтобы она не волновалась. Возвращайся со мной, моя мама будет так рада тебя видеть".

Нинг Тао кивнул: "Хорошо, тогда давай сначала вернемся".

Джейн Ми пошла вперед, чтобы вести за собой, улыбка на ее лице, счастливая.

Нин Тао вдруг вспомнила одну вещь: "Джейн Ми, мой друг основал компанию, повернись, и я порекомендую тебе подойти, дать тебе почту, купить пять страховок и одно золото".

Цзянь Ми на мгновение замерла, и его улыбка исчезла: "Брат Нин, ты... не хочешь, чтобы я собирал для тебя травы?"

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Хороший человек стремится к четырем сторонам, вы также должны иметь свой собственный бизнес, как вы можете выбрать медицину на всю жизнь, тем меньше травы выбраны, как далеко вам придется бежать, чтобы выбрать медицину в будущем? Кроме того, я представлю тебя там, и ты сможешь без промедления выбрать мне лекарство".

Только тогда Цзянь Ми улыбнулась: "Тогда я пойду, но что я могу поделать"?

Чан Ми коснулась затылка, ее глаза были наполнены смятением, что это была за работа?

Нин Тао поехал к Чжан Ми, поговорил с тётей Чжан, а затем взял Чжан Ми в дорогу. На этот раз в Shennongjia, он сделал адекватную подготовку, должны принести все вещи, маленький ящик медицины, веревка медицины, поиск земли и камня чернил, и даже несколько книг о выращивании из пещеры павильона мечей вывезли.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0218 История кирпича**

ГЛАВА 0218 ГЛАВА БРИКА Лагерь археологов был заключен в ущелье, с горами и девственным лесом с обеих сторон, и река, сбегающая с горного ручья и через борт лагеря.

Солнце падало над горами, склоны на солнце были золотыми, но фон тени рано вошел в темноту, пейзаж затуманен.

Рядом с палаткой что-то обсуждали руководитель археологической группы Цзи Вэньгуй и член скелета Ян Чэнь. Ма Тонг Тонг и пожилая женщина-эксперт мыли дикие овощи у реки и, похоже, были готовы приготовить ужин.

"Ой, я устал, брат Нинг, почему ты не устал?" После долгого дневного путешествия Джейн была настолько измотана, что сидела на заднице в траве, тяжело задыхаясь, еще до того, как добралась до лагеря.

Нин Тао сказал: "Я практиковал кунг-фу, так что спешить сюда - ничто, или я сделаю тебе еще один массаж, чтобы ты не чувствовал себя уставшим".

По пути он использовал свою духовную силу, чтобы трижды массировать Цзянь Ми, и каждый раз Цзянь Ми слишком уставала, чтобы ходить, и его усталость сошла на нет после того, как он массировал Цзянь Ми. Если бы не это, боюсь, они с Джейн Ми все еще были бы на полпути, и вообще не добрались бы до лагеря археологов.

"Спасибо старшему брату Нингу, но пока не хочу, ты, наверное, тоже устал после того, как поспешил, мы все здесь, я просто сделаю пару вдохов." Вкратце.

"Хорошо, тогда я подойду, поздороваюсь и приду, когда ты отдохнешь". Нинг Тао сказал, а потом пошел к реке.

Горные и речные течения были быстрыми, а ливневая вода стучала по камням в русле реки и издавала дребезжащий звук, поэтому неудивительно, что Ма Тонгтун и женщина-эксперт не слышали разговоров Нин Тао и Чжиан Ми.

"Доктор Ма". Нин Тао встал позади Ма Тонг Тонга и вздохнул.

Только тогда Ма Тонгтон услышала, как кто-то зовет ее сзади, и поспешила повернуться, чтобы увидеть, что это Нин Тао, улыбка внезапно появилась на ее лице: "Так это доктор Нин, что привело вас сюда? Когда это случилось?"

Пока она говорила, горстка диких овощей, которые она положила у реки, внезапно была смыта водой. Старшая женщина-эксперт рядом с ней произнесла восклицание сюрприза: "Овощи смылись!"

Ма Тонгтонг насквозь проскальзывала, чтобы добраться до нее, ноги соскальзывали, а тело падало в реку, как только она наклонялась.

Нин Тао бросился с удачным шагом и схватил Ма Тонг Тонг за руку, как только смог, оттянув ее назад. К этому времени Ма Тонг Тонг была рукой, которая уже была погружена в воду.

Ма Тонгтонг была явно ошеломлена, ее красивое лицо имело четкий цвет, ни малейшего намека на кровь. Если бы Нинг Тао не потянул ее только что, то течение было настолько быстрым, что утопление было бы возможно.

Нин Тао слегка укоризненно сказал: "Немного диких овощей смыло и смыло, ты так рыбачишь, ты не хочешь умереть"?

Ма Тонгтон только тогда успокоил дыхание и неловко улыбнулся: "Похоже, ты только что снова спас мне жизнь, ты действительно спаситель моей жизни".

Старшая женщина-специалист сухо кашляла: "Это, ма, доктор Нинг, я пойду соберу еще диких овощей, а вы, ребята, поговорите".

Нин Тао сказал: "Большая сестра Донг тоже будь осторожна, в лесу тоже небезопасно, там есть змеи".

Старшую женщину звали Дон Цин, и она была экспертом по руде. Он спас членов археологической группы, с которыми в последний раз случайно столкнулся, и запомнил имена всех.

Донг Цинчун Нинтао вежливо улыбнулся и ушел.

"Доктор Нинг, как вы сюда попали?" Ма Тонг Тонг снова задал тот же вопрос, что и раньше.

"Это я привел брата Нинга." Цзян Ми появился в линии зрения Ма Тонг Тонга, с солнечной улыбкой на темном лице.

Ма Тонг улыбнулась и сказала: "Похоже, я была лишней, я должна была догадаться, здравствуй, Джейн Секрет".

"Здравствуйте, доктор Ма". Чан Ми также поздоровалась и подошла.

Нинг Тао сказал: "Доктор Ма, вы что-нибудь узнали за это время?"

Мама сказала: "Не могу сказать, что есть небольшая подсказка, но подсказок все еще слишком мало. Ты пойдёшь со мной, а я отведу тебя к капитану Чжи и Ян Чену".

Нин Тао последовал за Ма в лагерь, и Цзи Вэньгуй и Ян Чэнь также были удивлены, после того, как поздоровались Цзи Вэньгуй и снова вызвали других членов археологической команды, и атмосфера была оживленной сразу.

После нескольких случайных разговоров Нин Тао перешел к делу: "Капитан Цзи, прошло почти полмесяца или около того с тех пор, как мы в последний раз расстались, вы, ребята, нашли что-нибудь?"

Цзи Вэнгуй вздохнул: "Есть немного открытий, но подсказок все еще слишком мало". Но хорошо еще и то, что мне сообщили, что бизнесмен сверху хочет нас спонсировать и обеспечить, и что бизнесмен боится, что будет здесь только через эти два дня". После паузы он добавил: "Этот купец действительно богат, спрашивая наши координаты, якобы прилетит на частном вертолете, и он принесет нам более современное оборудование и припасы".

"Какой торговец?" Нин Тао не стал спрашивать, но любопытно, что за бизнесмен на самом деле знал о таком холодном археологическом проекте, и не только заплатил за спонсорство, но и приехал сюда лично.

"Там не написано, кто это, но какая разница, просто дайте нам средства, мы три года искали в этом девственном лесу, мы не можем просто так вернуться, верно? Это бы очень расстроило". Цзи Вэнгуй сказал.

Однако Нин Тао в глубине души предчувствовал, что бизнесмен не будет таким простым, как говорил Цзи Вэнгуй.

Янг Чен сказала: "Доктор Нин, вы пришли посмотреть, что я нашла неделю назад".

Нин Тао приехал туда, где Ян Чен и Цзи Вэнгуй обсуждали ранее, современную карту, помещенную на камень, который использовался в качестве стола, и что-то, что выглядело немного похожее на кирпич и немного похожее на камень. Он последовал за тем, чтобы пробудить глаза и нос до состояния зрения и обоняния, и вскоре получил результат, который представлял собой обожженный глиняный кирпич. Просто после долгих лет выветривания, или воздействия проточной воды, она потеряла свою первоначальную угловатость и больше похожа на плоскую гальку.

Ян Чен взял глиняный кирпич и поместил тот, который был положен на камень, обращенный к Нин Тао.

На другой стороне глиняного кирпича вырезан символ, похожий на оракула, ненавистно расплывчатый и неразборчивый. Но даже если бы это было ясно, Нинг Тао не знал, что это значит.

Сначала я думал, что это был Оракул, но это не так, - сказал Цзи Вэнгуй, - я провел некоторые исследования в области древней китайской письменности. Это письменность, которая никогда не была записана, и я предварительно определил, что это письменность народа Инь Юэ, и мы предварительно назовём её письменностью Инь Юэ".

Нинг Тао спросил: "Где это было найдено?"

Ян Чен сказал: "Я нашел его у реки, сначала я думал, что это камень, но мои инстинкты археолога сказали мне, что это не просто, я выкопал его и нашел надпись на другой стороне". Это открытие заставило нас осознать, что за последние три года мы проделали очень долгий путь. Будь то Тени или Майя, их городу определенно нужна была вода. Если бы мы посмотрели на источник воды три года назад, боюсь, мы бы давно нашли город людей из Тенистой Луны".

Сердце Нинга Тао разбилось: "После того, как вы сообщили об этом открытии, пришел ли этот бизнесмен и вложил ли в него деньги?"

Цзи Вэнгуй сказал: "Это правда, что после того, как мы сообщили о последнем открытии, кто-то выше сказал, что бизнесмен собирается инвестировать, и сказал нам сообщить координаты, чтобы бизнесмен мог приехать". Он протянул руки: "Дело не в этом, мы сейчас разбиваем здесь лагерь и ждем, когда придет этот босс".

Ян Чен сказал с улыбкой: "Кого волнует, кто он такой, просто дайте нам финансирование - это хорошо, это лучше, чем закончить этот проект, мы все в археологических исследованиях, найти город Инь и народ Ян - наше самое большое желание, нам плевать на все остальное".

Глаза Нин Тао переместились на карту, раскинутую на скалах, в которой было место, обведенное кругом, а круг снова растянулся со стрелкой, указывающей на большой катящийся горный хребет. Он тщательно опознал его и вскоре обнаружил, что перед ним действительно находится место, обозначенное кругом, и что вытянутая стрелка указывала на точное место, где они с Цинь Чжоу копали в бездну Белого Нефритового Святого Лотоса.

Однажды он нарисовал кровавый замок рядом с этой грязевой ямой, но он был уничтожен этими сумасшедшими одичавшими одичавшими. Если бы он собирался отправиться в бездну сейчас, он мог бы сделать это только пешком.

"Доктор Нинг, о чем вы думали?" Цзи Вэнгуй уставился прямо на Нин Тао, в конце концов, он был немного староват, и его умение читать слова и видеть цвета было немного сильнее, чем другие.

Нин Тао собрал свои мысли: "Я не сомневаюсь, что вы можете найти город Инь и Ян людей, вы искали так тяжело в течение трех лет, небеса не потерпят неудачу тех, кто имеет сердце". Однако, я больше беспокоюсь о твоей безопасности, что если мы столкнемся с диким человеком?"

Ма Тонг Тонг хихикает: "Доктор Нинг, вы пытаетесь напугать нас? Мы также знаем легенду о Диком Человеке Шеннонцзя, но мы три года искали в Шеннонцзя и не встречали ни одного, если мы встретим Дикого Человека Шеннонцзя, то, боюсь, он испугается нас, не так ли?"

Однако Нин Тао пришел в голову образ жестокой Ваджры одичалых Шенонгдзя, но он не знал, что им сказать. Что бы они подумали о нем, если бы им сказали, что он давно подозревал, что цивилизация народа Инь-Ян находится в этой бездне и встретил одичалых Шэннунцзя? Боюсь, у меня даже друзей не осталось.

"Я сказал, что если, но не совсем. Как насчет этого, я в порядке на некоторое время, могу я присоединиться к тебе? Я предоставляю вам медицинскую страховку, и я могу действовать в качестве телохранителя, если вы столкнетесь с одичалой". Нинг Тао сказал.

"Да, я приветствую это." Ма Тонг Тонг сказал счастливо.

Цзи Вэнгуй, однако, молчал.

Члены археологической группы переместили глаза на тело Цзи Вэнгуй, они хотят, чтобы Нин Тао присоединиться, в таком первобытном лесу есть врач - это еще одна жизнь. Однако решение было в руках Цзи Вэньгуя.

Цзи Вэньгуй минуту молчал, прежде чем сказать: "Я лично приветствую вас, чтобы присоединиться, но я должен проконсультироваться с лидером по этому вопросу". Кроме того, мнение этого спонсора важно, и мне придется проконсультироваться. Доктор Нинг, если вы действительно хотите присоединиться к нам как команда, просто подождите еще два дня, хорошо?"

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Ладно, даже если ты не присоединишься, я все равно буду тебя защищать".

Присоединение - это всего лишь предлог, чтобы он захотел остаться, и неважно, присоединяется он или нет. Ему было любопытно узнать, кто был спонсором, который прилетел на частном вертолете.

"Доктор Нин, у нас все еще есть запасная импровизированная палатка, так что мы доверим вам и Чан Ми палатку сегодня вечером." Цзи Вэнгуй сказал.

Нин Тао сказал: "Нет необходимости, мне нужно идти ночью, чтобы собрать траву, которая появляется только ночью".

"Что это за трава?" Ян Чен был любопытен.

"Ночные цветы". Нинг Тао сказал.

Ночной Цветок, редкий Духовный Материал, записанный в Компендиуме Духовного Материала, был редким и трудным для поиска, но на самом деле его намерением было не найти этот Духовный Материал, а исследовать эту пропасть!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0220 Вторая экспедиция в пропасть**

Глава 0220 "Ночь второй абиссальной экспедиции" упала, и в каньоне все еще можно было увидеть узкое небо, которое бесшумно течет над головой, как река, окутанная звездами. В лесу не было тишины, с криками различных насекомых и случайным ревом зверя. Не уверен, объявляет ли он, кому это его территория, или это просто очень скучное время в джунглях.

Кучка людей сидела у костра.

Костром, от сбора дров до разжигания костра, занималась Джейн Ми, которая обильно потела.

"Джейн, возвращайся в свою палатку и отдохни, у нас встреча, и есть вещи, которые ты не слышишь." Цзи Вэнгуй сказал.

Цзянь Ми коснулась затылка и мягко улыбнулась: "Ладно, тогда я пойду спать".

Только после того, как Джейн вошла в палатку, Цзи Вэнгуй сказал: "Я собрал вас всех вместе для этой встречи, потому что хочу услышать ваше мнение. Ну, я начну со своей темы, мы нашли подсказку, цивилизация и город луны Инь скоро всплывет, доктор Нин на этот раз приезжает и должен присоединиться к нашей археологической команде, что у вас на уме, не волнуйтесь ни о чем, вы можете все это сказать".

Несколько археологов смотрят на меня, а я смотрю на тебя, но никто не говорит, и сцена необъяснимо тихая.

Чжи Вэньгуй сказал: "Что ты делаешь? Это не мелочь, это большая вещь, разве у тебя нет никаких мыслей в сердцах?"

Ма Тонг на мгновение засомневалась, прежде чем сказать: "Команда Цзи, вы сказали, что хотите знать, о чём мы думаем, а я хочу знать, о чём вы думаете".

Цзи Вэньгуй на мгновение замер, "Сяо Ма, что ты имеешь в виду?"

Ма Тонгтонг сказала: "Если бы не доктор Нинг в прошлый раз, мы бы все умерли в ядовитой неразберихе, и все мы здесь обязаны ему жизнью". Он приехал сюда, чтобы защитить нас, прежде чем предложить присоединиться к нашей археологической команде, но сначала вы сказали, что хотите отчитаться перед руководством, а затем созвали нас вместе на встречу, чтобы услышать нашу версию истории, так что же у вас на уме?

Лицо Цзи Вэньгуй приняло немного недовольное выражение: "О чём я думал? Я забочусь об интересах всех и страны. Хотя он спас нас, это правда, что мы обязаны ему своими жизнями, но мы обязаны ему одной вещью. Как вы думаете, это совпадение, что рано или поздно он не придет, но он придет в то время, когда мы находим важные улики, и он предлагает присоединиться к нашей археологической команде? А еще, кто он такой, где он живет, и знаем ли мы его? Мы его совсем не знаем и все же позволим ему присоединиться к нам в этой команде, и когда города людей Тенистой Луны и цивилизации Тенистой Луны столкнутся с миром в будущем, должны ли мы сказать, что он нашел его, или мы нашли его?".

Губы Ма Тонг Тонга шевельнулись, хотели что-то сказать, но не сказали.

В конце концов, это все еще было ливровое слово, и если бы археологическая группа не нашла никаких подсказок, у них, вероятно, не было бы таких проблем, и они бы поладили с Нин Тао. Но иметь имя, которое потрясло бы мир и пробило бы себе дорогу в летопись истории - это совсем другое дело.

Цзи Вэньгуй сказал: "Когда я говорю, что докладываю руководству, это всего лишь предлог, решение в наших руках". Так как никто из вас не будет говорить, давайте проголосуем поднятием рук, те, кто за присоединение доктора Нинга, и те, кто нет. Голосование открыто, есть кто-нибудь, кто за то, чтобы доктор Нинг присоединился?"

Ма Тонг подняла руку.

Никто, кроме нее, не поднимал рук.

Точно так же, как Ма Тонгтон в одиночку поднял руку высоко, так и Нин Тао подошел к концу ущелья. Перед ней стояла высокая гора высотой в несколько тысяч метров, а над ней и недалеко впереди находилась пропасть, которую он обнаружил вместе с Цинь Чжоу.

Нин Тао вытащил свой сотовый и посмотрел на него в 22:03, но сигнала не было. Остановившись на мгновение и определив маршрут, он влил свою духовную энергию в ноги и побежал к горному склону.

Лестница под ногами позволяет ему не только прыгать в небо с изяществом белого журавля, но и бегать быстрее и легче, даже с эффектом "полета на траве", как в романах о боевых искусствах. Хотя он и не бежал по кончику травы, но когда он спустился, трава под ногами сначала согнулась, а потом подпрыгнула, и сцена была похожа на блоху, перепрыгивающую через траву!

Под ногами есть лестницы, которыми можно пользоваться даже в пустоте, не говоря уже о траве!

Высотой в несколько тысяч метров Нин Тао поднялся на вершину в одиннадцать часов и три минуты. Холодный ветер завывал на вершине, температура упала на дюжину градусов, в некоторых уголках заднего ветра шел снег, создавая впечатление, что с осени внезапно наступила зима.

Нин Тао поднял глаза, чтобы посмотреть вдаль, и он быстро нашел расположение бездны, с горной вершиной у его ног был ее конец. Он наблюдал за местностью и в глубине души сказал: "Если эта бездна - впадина, и эта гора блокирует ее, но будет ли под этой горой темная впадина? Иначе, как мог кирпич, который Ян Чен взял, вырваться наружу?"

Процесс наблюдения за местностью и определения маршрута был также процессом отдыха, и через несколько минут Нинг Тао оставил кровавый замок на вершине горы, прежде чем снова спуститься вниз с горы.

Через три минуты утром Нинг Тао подошел к концу пропасти, всего в нескольких километрах от подножия горы. Как и в прошлый раз, бездна была окутана белым туманом, что делало невозможным видеть ниже.

Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами, оторвал обычную палочку с нарисованным на ней кровавым замком, обернул ее вокруг еще одного куска дикой травы и бросил в бездну.

Через несколько минут на дне пропасти открылась удобная дверь, и Нин Тао вышел из двери. Он не знал, куда едет и надолго ли останется, и было бы очень трудно вернуться и забрать веревку. Другое дело, что художник смел, раньше он не решался, но теперь его силы значительно возросли, у него хватает смелости сделать это, ведь даже под ногами он может воспользоваться лестницей под ногами, чтобы выпрыгнуть из пустоты, или просто сложить обратно в удобную для него дверь, обратно в клинику.

За дверью сбоку не грязевая лужа, а скалистый пляж. Нин Тао использовал слабый свет экрана мобильного телефона, чтобы светить, камни были все небольшие по размеру, но многие по количеству. Это подтвердило его прежние предположения о том, что это была траншея, а затем она превратилась в реку, и что обычно скалы ниже по течению были маленькими, были сметены здесь течением, изношенными при столкновении по дороге, а большие стали меньше.

Зная, что это был конец пропасти, Нинг Тао все еще шел в том же направлении, что и когда он шел туда-сюда. Он не ушел далеко, пока не увидел почти девяносто градусный вертикальный обрыв со следами обрушения, обвалившиеся камни, блокирующие конец пропасти, как будто это был крутой склон. Если бы действительно был водосток, который вымыл кирпич отсюда до внешней стороны и был подобран Ян Ченом, то он был бы только здесь. Но для того, чтобы доказать это, нужно было бы копать через огромный коллапс, и у него явно не было этого интереса или способности.

Нин Тао покинул конец пропасти, одолжив слабую подсветку экрана мобильного телефона, чтобы идти вперед по пропасти. На этот раз он был хорошо подготовлен, маленький сундук с лекарствами, растущий в центре которого также был зарядный клад, чтобы зарядить телефон.

Всякий раз, когда он проходит расстояние, Нинг Тао просыпает глаза и нос, чтобы посмотреть и понюхать, а иногда он даже достает свой камень с чернилами и наливает немного чернил, чтобы посмотреть, есть ли вокруг духовная почва.

В 3:15 утра Нин Тао прибыл на место, где они с Цинь Чжоу обнаружили Белый Нефритовый Священный Лотос. По пути он перепрыгнул через несколько грязевых луж, и он не смог бы добраться сюда, если бы не практиковался с лестницей под ногами, так что он мог бы использовать грязевые лужи как можно дольше, чем ходить по земле.

В то время как болото, в котором родился Белый Нефритовый Лотос, все еще было там, Белый Нефритовый Лотос переместился в Пещеру Павильона Мечей. Стоя у грязевой лужи, разум Нинг Тао не мог не вызвать в памяти ни одной сцены того дня. Зеленая погоня в виде змеиного демона, змеиный хвост, полный чешуи и доспехов, и дикий человек, похожий на ваджру Шенонгдзя.

Нин Тао горько смеялась: "Цинь Чжуй - наложница моей Небесной Судьбы, не то, чтобы я не хотела... а просто думала о своей форме Змеиного Демона, я..."...

В некоторых случаях, есть место, где очень трудно встать.

Нин Тао покачал головой, убрал некоторые грязные образы в голове, затем поднял дыхание, влил духовную энергию в ноги и прыгнул в трясину одним прыжком. Правая нога была впереди, левая - сзади, и в тот момент, когда кончик правой ноги коснулся поверхности грязевой лужи, он как будто поставил под ногу батут, который снова свистел и подпрыгивал, затем левая нога оказалась чуть выше грязевой лужи, и его тело снова прыгнуло вверх, перепрыгнув через нее за несколько шагов.

Пересекая грязевую лужу, Нинг Тао продолжил дрожать вперед.

Туманная бездна была черной, а свет, исходящий от экрана телефона, освещал только расстояние в два-три метра. Но именно в таких суровых условиях Нин Тао развивал скорость более тридцати километров в час. В тумане и темноте, колеблющийся экран телефона был похож на плавающий огонь призрака.

В 4:17 утра Нинг Тао остановился на своем пути. Что-то, казалось, присутствует в густом тумане впереди, не двигая мышцы. Его шестое чувство также внезапно охватило ощущение приближающегося кризиса, ясное и острое. Он задерживал дыхание, пробуждая глаза и нос до состояния зрения и обоняния. Тысячи запахов мгновенно затопили его носовую полость, запах гниения в грязи, запах камней, запах фекалий и запах одичалых Шенонгдзя! Его глаза также видели красочное поле предшественников, гораздо более мощное, чем человеческие предшественники.

Было очевидно, что то, что было спрятано в густом тумане, было диким человеком Шенонгдзя.

Нин Тао напрягся, дикий человек из Шенонгдзя не может угрожать ему, но если этот парень притягивает к себе группу маленьких друзей ревом, то это совсем другая история. В то же время, он был несколько взволнован поиском одичалых Шэннунцзя, что означало, что, возможно, городские руины людей Инь Юэ приближаются. Я не могу вернуться, да?

Нин Тао быстро успокоился, закрыв экран телефона, затем затаил дыхание и на цыпочках проскользнул мимо. У него была баржа с пистолетом и журнал, полный двадцати пуль. Но он не вытащил пистолет, а просто наклейку с нарисованным на ней кровавым замком. Если его обнаружат, дикий человек из Шэннончжиа привлекает группу маленьких компаньонов и уходит. Он не стал бы убивать этих драгоценных существ, чтобы найти город людей Тенистой Луны, даже если бы они пнули его, как кожаный шар.

В густом тумане, это красочное и всепоглощающее поле предвестников становилось все ближе и ближе.....

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0221 Глава 0221 Странные сны**

0221 Глава 0221 Странные сны Поле первой погоды Шенонгдзя Саважа лучистое, как фонарь. Нинг Тао смотрел на него не только ясно, но и на его окрестности.

Дикарь Шеннонцзя сидел на куче камней с большой палкой и толстой рукой в руках. Его лицо имело пятидесятипроцентное сходство с человеческим лицом, с черными волосами по всему лицу, и даже сидя там, оно было почти на два метра выше стоящего Нинг Тао.

Несмотря на то, что он увидел это во второй раз, сердце Нинг Тао все еще дрожало, какая сила породила такое могущественное существо? Если бы дикари Шенонгдзя также овладели технологией, то люди действительно не могли бы смешивать.

"Фу......" храп из горла Дикого Человека Шенонгдзя.

Голос напугал Нинга Тао, но он быстро успокоился, его глаза были в телескопическом состоянии, и он мог с первого взгляда сказать, что пульс Дикого Человека Шенонгдзя был медленным, пульс спящего человека. Каменный пестик под задницей выглядит как "пост часового", но он явно не очень хороший часовой, когда действует как единое целое.

Нин Тао осторожно прошел мимо стороны Дикого Человека Шенонгдзя и продолжил путь вперед.

"Часовой дикарь" продолжал крепко спать, даже не замечая, что Нинг Тао проходил мимо него.

Нин Тао прошел вперед на некоторое расстояние и снова остановился, представив перед собой относительно открытую площадку, полностью отличающуюся от абиссального болота, окутанного густым туманом позади него. Здесь разбросано множество бассейнов с горячими источниками, и температура значительно повысилась. Геотермальное тепло рассеяло густой туман и позволило его глазам хорошо видеть это место.

Здесь есть лес, и из-за долгих лет отсутствия солнечного света листья этих деревьев имеют нежный желтый цвет, как цвет нежной почки, только что вышедшей из грязи. Но это точно не побеги, большинство из них сотни или даже тысячи лет, с огромными кронами, как гигантские зонты в воздухе, спрятанные в густом тумане, как дома, подвешенные в воздухе.

Рядом с бассейном у горячего источника была скала с огромной пещерой на скале, откуда смутно виден огненный свет. В дополнение к огню, Нин Тао также увидел несколько мощных предпогодных полей возле костра. Неудивительно, что эта пещера была местом сбора одичалых Шенонгдзя. Люди улетели на Луну, а вездеходы улетели на Марс, но они все еще находятся в примитивной цивилизации пещерных обитателей.

Нин Тао снова посмотрел на свой телефон, и время, отображаемое на экране телефона, было уже 16:42 вечера. Это было недалеко от рассвета, и он убрал телефон и совершил быструю поездку в спа-центр.

Гу-гу, гу-гу..............

Взгляд на подземные горячие источники пузырился, и воздух наполнялся запахом различных минералов. Некоторые из бассейнов горячих источников можно увидеть с первого взгляда на дно и имеют яркие цвета. Некоторые из бассейнов горячих источников бездонные и темно-синие, как цвет траншеи в океане. Бассейны горячих источников, протянувшиеся до самого края леса, красочные и образуют великолепную, мечтательную картину.

Вся вода из горячих источников уходила в лес, и казалось, что там была река, но куда она пойдет, было неизвестно.

Нин Тао последовал за горячим источником, превратившимся в небольшой ручей в сторону леса, родниковая вода и жара промокли его туфли и штаны, но его это уже не волновало.

Войдя в лес, поток горячих источников сошёлся в маленькую речку, впадающую в глубь леса. По обеим сторонам реки растут некоторые моховые растения, похожие на мох, впитывая воду, ноги Нинг Тао на ней выдавливают молочную жидкость, как каучуковый сок, который вытекает из каучуковых деревьев, когда они режут жвачку, запах не только не едкий, но и ароматный и хороший.

Глаза Нин Тао также поймали клочья ауры, которые были разбросаны по всему лесу, и он сделал движение в своем сердце: "Мхи, которые выращены в такой среде, безусловно, не обычные мхи, большинство из них являются материалом духа, я возьму некоторые обратно и посадить его в поле духа, это может быть полезно для алхимии в будущем".

Нин Тао случайно положил несколько мохнатых растений в маленький сундук с лекарствами, а затем продолжил свой путь.

Аура перед ними становилась все гуще и гуще, слышался звук ухов и аахов воды.

"Есть ли водопад?" Нинг Тао был поражен в глубине души, это уже была бездна, бездна, в которой снова появился водопад, насколько низкой была высота русла реки под водопадом?

Звук воды становился все чище и чище, но Нинг Тао остановился в своих следах и посмотрел ошарашенным на плоский кусок земли перед собой. Это был плоский кусок леса площадью около дюжины квадратных метров, на котором росли десятки темно-синих цветов; эти цветы очень походили на цветы лилии, но это были не какие-то лилии, это были ночные цветы. Их лепестки были глубокой синевой ночного неба и рассеяны серебряными пятнами звезд, как будто какое-то божество вырезало лепестки звездного неба, чтобы сделать их, захватывающими дух своей красотой.

Существует большое количество ночных цветов, которые встречаются только в легендарном "Каталоге духовных материалов", но не будет преувеличением сказать, что их здесь большое количество. Однако и для такого удивительного количества ночных цветов здесь было нормально, так как в Сборнике Духовных Материалов было описано, что растительная среда для ночных цветов должна быть местом, где нет солнечного света, и где аура изобилует. Наконец, есть более сложное условие, что почва, в которой она растет, должна удерживаться выше тридцати градусов в течение длительного времени. Эти три условия, и только здесь, могут быть выполнены.

Нинг Тао не заботился о том, сможет ли он посадить или нет, он пошел в ночные цветы и ощипал несколько, затем открыл удобную дверь, чтобы вернуться в Небесную клинику аутпостов, затем Небесная клиника аутпостов повернула дверь в пещеру Павильона мечей и посадила моховые растения и ночные цветы в духовное поле. Затем он вернулся в странный лес, и весь процесс занял менее трех минут.

Уходя с "цветочного поля", Нин Тао взял плоский камень, укусил палец и нарисовал на камне кровавый замок, после чего засунул камень в корни большого дерева. Как такое место может появиться только один раз? В будущем он будет часто приходить в себя.

На некотором расстоянии дальше лес перед ними "рухнул", и на земле в лесу безо всякой причины появилась огромная пещера. Ручей побежал вниз по яме и превратился в крошечный водопад. Нин Тао осторожно посмотрел вниз на край грота, прикрепив себя.

Там было темно и ничего не было видно.

На этот раз Нин Тао не отважился снять с рецепта палку с нарисованным на ней кровавым замком и бросить ее вниз, а затем открыл дверь удобства, чтобы спуститься вниз через "среднюю станцию" клиники в небе. Он извлек зрение, вытащил чернильный камень из маленькой аптечки, а затем ввёл тридцать миллилитров чернил в чернильный камень "Ищущая Землю".

Чернила в земле ищущие чернильный камень пульсировали слоями, но вместо того, чтобы броситься к любой из весов, он сошёлся к центру, а затем рухнул.

Эта ситуация указывает на то, что под ней есть духовная земля.

Глаза Нин Тао последовали и переместились на дно грота снова, не в состоянии устоять перед волнением в его сердце ", может ли быть, что легендарный город Инь Юэ людей только там внизу? Кстати, Инь Юэ, не может ли быть, что люди Инь Юэ - это тоже люди без солнца, как и растения здесь?"

Нинг Тао плеснул чернилами на водопад, собрал чернильный камень для землеведения, затем подобрал камень и бросил его на дно грота.

Тем не менее, не было ожидаемого эха от удара камня о землю обратной связи.

Нинг Тао был ошеломлен, насколько глубоким был этот грот?

Внезапно, сзади них раздался странный голос.

Шестое чувство Нин Тао внезапно пробудилось, и ощущение приближающегося кризиса было очень сильным!

Ого!

Звук чего-то, проносящегося сквозь пробитый воздух.

Нинг Тао не мог оглянуться назад во времени и наброситься на него, когда он поставил себя на обочину. Его тело только что уклонилось от пути, когда камень размером с человеческую голову пролетел мимо того места, где он только что остановился.

Тело Нинга Тао захлопнулось в сторону от земли, а его правая рука, прижатая к телу, прижалась к земле толчком. Он также увидел большое лицо, полное черных волос. Человек, который напал на него был Shennongjia одичалого, который стоял по крайней мере четыре с половиной метра в высоту, выше, чем двое из него накладываются друг на друга. Он смотрел на него парой серовато-белых глаз, зрачки того же цвета, что и их белые, и эти глаза были злыми и свирепыми!

Нинг Тао сказал: "Я не хочу причинить тебе вреда, как насчет того, чтобы поговорить, ты меня понимаешь"?

Хотя догадки были не очень-то полезны, он все равно хотел попробовать.

"Рев..." Саваж Шенонгдзя внезапно издал рев, ударив кулаками в грудь и выпустив ещё один ужасающий приглушённый звук.

Это объявление войны.

"Рев!"

"Хо-хо-хо..."

"Хо! Хо! Хо!"

Громкий рев внезапно пришел из-за пределов леса, и дикий человек Шэнь Нонгцзя, напавший на Нин Тао, вызвал своего спутника.

Тупые шаги и рык пронеслись в эту сторону, и поворот глаза был близок. Они не обезьяны, они бегают, как люди, и не прыгают вверх и вниз по деревьям, как обезьяны или обезьяны. Но как только они бежали одной большой ногой, скучные шаги были похожи на зарядку армии, шокирующие!

Был момент, когда Нин Тао хотел открыть замок с кровью и уйти отсюда, но попасть сюда было нелегко, так что возвращайся тогда, когда он не захотел. Но именно он так колебался, что бегущие одичалые Шенонгдзя подняли руки подряд.

"Срань господня!" Нинг Тао не мог не проклинать, он уже понял, что должно было произойти.

Ого!

Камень со свистящей головой человека, скорость которого была похожа на пушечное ядро!

Нин Тао сзади вытащил пистолет и выстрелил в камень, пролетевший над его головой.

Громким ударом камень был разбит пулей. Взрывная волна и фрагментация породы были отстреляны во всех направлениях, а скала рядом с ней была поднята с "баллистической" траектории.

Камень и фрагмент камня свистнули мимо, и у Нин Тао было очень жуткое ощущение, что перед ним не большая группа одичалых Шэннонгзя, а танковый боевой отряд, и вместе они открыли по нему огонь.

Сильные взрывы не отпугнули одичалых Шенонгдзя, они поспешили вверх, и камни и палки улетели в сторону Нингтао. Был даже один, кто воспользовался инерцией спешки, чтобы прыгнуть вверх, и одним движением большой ногой он топнул голову Нин Тао.

Даже после тренировки Нинг Тао не осмелился удержать этот удар. Подсознательно он поднял в руке баржу и нацелил ее на дикого человека из Шэннунцзя, который спустился с головой. Пришло время, чтобы у него не было выбора, кроме как убить одичалых Шенонгдзя.

Внезапно, черная тень набросилась и пнула тело Нинга Тао, его тело свистнуло и взлетело, пролетев десятки метров, прежде чем упасть к бездонному гроту.............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0222 Дынные поедательные массы и подземелья**

0222 Глава Тыквенные поедательные массы и подземелья На скале большая группа одичалых Шэннонгзя стояла в ряд, глядя на Нингтао, который направлялся в темную пещеру. Это изображение похоже на толпу зрителей с камнями и палочками неизвестной истины.

"Ха-ха-ха!"

"Хо-хо-хо!"

"Йуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу!"

Прозвучал прилив смеха и крики в стиле горы и песни, которые, казалось, были забавны словами этого героического соотечественника. Что касается Нин Тао, то он исчез в темноте, потянувшись за пятью пальцами.

Люди, наверное, мечтают летать, но если они действительно летают, то никогда не будут чувствовать себя хорошо.

Ветер свистел в его ушах, и гравитация земли была похожа на огромную скалу, привязанную к его ногам, несущую Нинг Тао в темную бездну. В течение первых нескольких секунд сердце Нин Тао было наполнено страхом, его разум остался пустым, не зная, что делать.

Но так же, как страх поднялся до предела и вот-вот рухнет, огромный Дан в дворце грязевых пилюль Нин Тао внезапно трепетнул, и поле духовной энергии мгновенно распространилось в его теле, он также успокоился в тот момент.

Нормальный человек в такой ситуации наверняка был бы мертв, но он является естественным посредником между добром и злом, хозяином клиники за пределами неба, как он мог так умереть! Способность к выживанию даже обычных культиваторов была намного сильнее, чем у обычных, не говоря уже о таком особом культиваторе, как он, который родился всего за две тысячи лет!

Линг Ли налил в обе ноги, ноги Нин Тао согнуты в то же время, а затем яростно растоптал в пустоту, его тело вдруг было вверх борясь движения. Он не избавился от гравитации, но падение немного замедлилось. Сразу же после этого он опять растоптал, опять замедлил, опять растоптал........

Под его ногами были лестницы, и когда он топал на седьмой этаж, тело Нинг Тао на мгновение висело в пустоте. Тогда, хотя и чуть больше секунды, было достаточно времени, чтобы вскрыть его маленький сундук с лекарствами.

После этого его тело снова упало.

Нин Тао протянул руку в маленький ящик с лекарствами, и горстка веревочек для сбора таблеток, расположенных внутри, влила духовную энергию и взболтала на правую сторону его тела.

Коллекция веревок для медицины является волшебным оружием клиники за пределами неба, в чужих руках это просто веревка, в руках Нин Тао это волшебное волшебное оружие.

Ух ты!

Сила духа активировалась, и один из концов веревки для сбора лекарств бросил пистолет, который, как правило, вылетел, удлиняясь непрерывно. Рука Нинг Тао быстро потянула дважды и обернула веревку вокруг его руки. Он только что закончил делать это, когда на другом конце веревки случился толчок. Хотя он не мог этого видеть, он знал, что это был затвердевший конец веревки, которая застряла в скале!

Через секунду его тело внезапно оттянуло от прямой линии падения и врезалось в горную скалу. Правая рука, обернутая вокруг веревки, почти вывихнута одним рывком, и ткань одежды мгновенно натянута, а кожа на руке оттерта. Огненное покалывание распространилось по его рукам, и он согнул ноги от боли. Как раз в этот момент его ноги растоптали с одной стороны горной стены, а затем его тело разбилось и врезалось в нее.

Сорвалась веревка для сбора лекарств, и его духовная сила не могла долго выдержать ее затвердевшего конца. Однако, в этом больше нет необходимости. Подобно тому, как веревка для сбора лекарств сорвалась, и его тело снова упало, его левая рука уже сорвала углы камня и закрепила его на горной стене.

Камень оторвался от его ног и упал вниз, а через несколько секунд он услышал скучный грохот.

Все почти закончилось.

Нин Тао издал длинный вздох облегчения, повиснув на горном нефрите, он не торопился вниз, а некоторое время отдыхал, питаясь особой духовной энергией, чтобы исцелить травму правой руки. Боль в правой руке быстро исчезла, и была восстановлена некоторая подвижность. После этого он привязал петлю к веревке для сбора лекарств правой рукой и ртом и прикрепил ее к скалистым штырям, которые были зажаты в левой руке. После этого он схватил лекарство, собирая веревку, и соскользнул вниз.

С обеими ногами на земле, Нин Тао все тело расслабилось, его тело и душа, казалось, были опустошены в одно мгновение, и он сел на задницу, а затем лечь.

"Если эти одичалые снова нападут на меня, я не буду сдерживаться!" Нинг Тао посмотрел на овальное небо над головой, вспоминая только что пережитое, и его сердце трепетало. На ровной земле он также мог открыть шлюз, чтобы спастись, но в процессе стремительного падения, даже если бы он открыл шлюз, он не мог попасть внутрь, потому что он открыл шлюз секунду назад, а через секунду он уже упал. На этот раз, если бы он не сделал необходимые приготовления заранее и не взял с собой веревку для сбора лекарств, он бы действительно был похоронен в этом темном склепе.

Отдохнув несколько минут, Нин Тао выполз из земли, он схватил конец веревки для сбора таблеток, налил в дрожь духовной энергии, и веревка для сбора таблеток быстро восстановилась и вернулась к его рукам. Он положил веревку для сбора лекарств в маленький ящик для лекарств и закрыл крышку.

Только сейчас, когда вы смотрите вниз из леса с небольшим количеством света, вы не можете увидеть пять пальцев, но это место на самом деле не так темно, как вы думаете, нет тумана над головой, есть слабый свет вниз, вы можете смутно видеть пушистую сцену вокруг вас. Несколько минут отдыха только что позволили его глазам приспособиться к темноте здесь, и он мог видеть чуть дальше и смутно видеть камни на расстоянии трех метров.

Нин Тао видел много камней, овальной формы, простирающихся в темноту, как яйцо. Когда он слушал, он смутно слышал звук проточной воды, но она была далека от водопада, который он представлял себе.

"Может ли быть, что этот грот имеет форму урны с большим дном во рту? Тот маленький водопад, который ты видишь там, наверху, течет против камней, далеко от меня?" С этой догадкой в голове Нинг Тао подошел к ближайшему овальному камню.

Треть овального камня погребена в земле, а обнаженные две трети имеют высоту около метра. Нин Тао вытащил телефон и разбудил экран, позаимствовав у него низкую освещенность. Вскоре он обнаружил, что овальный камень не был натуральным, на нем были отполированные метки и какие-то нечитаемые надписи или руны, как они назывались, на нем.

Нинг Тао сфотографировал камень и подошел к другому овальному камню. Подойдя ко второму камню и наблюдая за ним, он с удивлением обнаружил, что второй камень был точно таким же, как и первый по высоте, диаметру и даже полировке, только слова или руны, вырезанные на нем, были другими.

После фотографирования Нинг Тао продолжил свой путь.

Овальный кусок камня остался позади него, и его сердце все больше удивлялось и сбивалось с толку. Каждый овальный камень, на который он смотрел, был одного и того же размера, материала и даже отполирован до такой же степени. Ма Тонгтун сказал, что цивилизация народа инь-юэ исчезла в период Воюющих государств, и что инструменты, которыми пользовались люди того времени, были все еще хрупкими бронзовыми, и не было инструментов для резьбы и полировки таких каменных яиц, не говоря уже о том, чтобы сделать так много одинаковых по размеру яиц.

"Может ли это быть промышленное производство? Если так, то именно это, черт возьми, и происходит. В период Воюющих государств, если бы народ Инь Юэ обладал такой производительностью, не потребовалось бы им немного усилий, чтобы завоевать мир, не так ли?". Сердце Нинг Тао не могло не предполагать.

Продолжая, вокруг не было ни малейшего звука, только звук его шагов, проходящих вдалеке, но эхо не возвращалось. Камень за камнем появлялся в его прямой видимости и снова оставался позади, хотя он и потерял интерес к фотографированию. Когда он вдруг вспомнил что-то, он остановился на своих путях, открыл маленький ящик с лекарствами, вытащил землеройный чернильный камень, вколол в него тридцать миллилитров чернил. Чернила указывали в одном направлении в сторону, а затем он изменил направление и продолжил свой путь.

Немного дальше, появились расплывчатые очертания, квадратичные.

"Города"? Может, это город Луны Инь?" Нинг Тао возбудился в сердце и ускорил темп. Между прогулками он пробудил глаза и нос до состояния зрения и обоняния, а также активировал функцию фонарика телефона.

Это действительно был город, и хотя луч фонарика мобильного телефона мог достигать только его части, о нем также можно судить по очертаниям, которые он показывал, и он не был большим, размером с городок. Стены были построены вокруг него, но они были не очень высокими, что составляет около пяти или шести метров. Здания за стенами смутно различимы, как прямоугольные здания, несколько похожие на уменьшенные варианты современных зданий.

Пульсации чернил в чернильных камнях поиска земли продолжают указывать на город.

Нинг Тао быстро прошел и попал под городские ворота. Городские ворота обрушились, а здания позади них довольно сильно обрушились. Улицы и здания были выстланы слегка безлесным, что выглядело как моховые растения, но не таким, каким он подобрал в лесу наверху.

Нин Тао ступил через разваливающиеся ворота и пошел вперед в направлении, ведомом Ту Янь.

Улицы были вымощены каменными плитами, а в некоторых местах были даже вмятины, которые были вытоптаны, а также огромные следы дикарей Шэннунцзя. Двери некоторых прямоугольных зданий были открыты, но в доме не было мебели, керамики и ничего. Создается впечатление, что все люди этого места и их вещи внезапно исчезли в другое время и пространство, настолько, что остался только город, построенный из камня.

Внезапно, луч фонарика мобильного телефона попал в жуткую трещину. Она была около метра в ширину и метра в глубину, и простиралась на несколько десятков метров вперёд. Его края заполнены зазубренными вмятинами, часть камня треснула, часть разрушена, а часть имеет видимые следы ожога.

Нин Тао прошел вперед несколько десятков метров по трещине, и к тому времени, как он добрался до угла улицы, его ноги уже не могли двигаться.

На углу улицы стояло трехэтажное каменное здание, сделанное из очень крепких камней, но это было каменное здание, сравнимое с европейским замком, и трещина расколола его живьем, оставив трещину шириной в один метр посередине!

Нин Тао замер на полминуты, прежде чем вернуться к своим чувствам и сказать себе: "Это место не может иметь удара молнии, но если бы это была не молния, то это мог бы быть кто-то другой?".

Он не мог не оглянуться назад на десятки метров трещин на улице, в ужасе в своем сердце, если это действительно тот, кто раскололся, как сильно этот человек должен быть!

Это Бессмертный?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0223 Глава 0223 Оттенки Луны в прошлом времени**

Глава 0223 "Лунный человек Инь в прошлом" окружил каменное здание, которое было расколото живьем, и повернул в угол, перед которым стоял не очень большой квадрат. Площадь также была заполнена ужасными трещинами, а окружающие здания были изогнуты, некоторые даже полностью рухнули. На площади было здание, но теперь осталась только куча камня. Здания, построенные на площади, были в основном скульптурными или жертвенными зданиями, к сожалению, это была всего лишь груда камня, Нинг Тао не мог представить, как это выглядело.

Пульсации чернил в землеискатель чернильный камень бросился на весы.

Нин Тао следовал направлению, руководствуясь "Искать Землю Янь", и продолжил путь, пройдя через площадь, полную ужасных трещин, и снова войдя в улицу. Улица была еще сильнее повреждена не только мечами и осями, похожими на трещины на полу, но и большими кратерами, которые чувствовали себя так, как будто их обстреливали. Здания по обеим сторонам улицы были треснуты, некоторые обрушились на полпути, некоторые упали на землю, и даже камень был разбит на куски.

Похоже, здесь действительно идет драка. Как защитник города, народ Инь Юэ, безусловно, был на стороне войны, так кто же был на другой стороне?

Разум Нин Тао не мог не вызвать в кино и телевизионных драмах множество образов Феи меча, но обо всех них невозможно было подумать. Если на Земле есть Бессмертные Мечом, как их никто не может найти?

Продолжая, улица заканчивается в руинах зданий. Что касается масштабов руин, оставшихся частей здания, то Нин Тао считал, что это должна была быть высокая платформа "до того, как она родилась", а затем на высокой платформе было построено похожее на замок здание.

В древние времена императоры любили высоко возводить свои фундаменты, а затем строить на них свои дворцы и дома, потому что именно это подчеркивало их возвышение. Поэтому, судя по этой особенности, руины перед нами - это в основном дворец народа инь-юэ, или место, где живут и осуществляют свою власть патриархи или вожди.

Пульсации чернил при поиске чернильного камня указывали в направлении 14 пунктов.

Нинг Тао вошел в руины и осторожно двинулся вперед. Камни, большие и маленькие, некоторые сломаны, некоторые сохранились нетронутыми. Не заходя далеко, он увидел камень длиной в несколько метров и толщиной в метр, на котором были вырезаны неразборчивые слова и символы. Если бы он мог прочитать эти тексты Инь Юэ, то можно было бы расшифровать слова и символы, вырезанные на каменной стеле, и он имел бы более глубокое понимание цивилизации народа Инь Юэ, которого, к сожалению, он вообще не понимал, и я верю, что никто не смог бы этого понять.

Недалеко от развалин на скульптуре, упавшей на землю среди обломков, засиял луч фонарика мобильного телефона, и Нин Тао не мог не остановиться на своем пути. Статуя и т.д. была высокой, с руками и ногами, и использовала своего рода белый камень. Только одна из его ног была сломана и отделена от тела. Голова была также погребена в куче обломков, раскрывая лишь часть шеи снаружи, где черты головы не были видны.

"Может ли это быть статуя Человека Инь Юэ?" Нин Тао был любопытен тем, как выглядел Человек Инь Юэ, поэтому он присел на корточки и отложил в сторону чернильный камень для земляных поисков, а затем с помощью рук поднял сломанные куски камня.

Голова скульптуры немного раскрывается, на ней шлем и лицо вниз.

"Ты действительно застенчивый и не хочешь меня видеть?" Нинг Тао ворчал, протянул руку и пристегнул плечо скульптуры, перевернув его.

Скульптура тяжелая, не меньше нескольких сотен фунтов. Но теперь этот вес был ничем для Нин Тао, и он легко перевернул его в сторону.

Лицо скульптуры мощное и похожее на лицо воина, черты лица ничем не отличаются от человеческих, с носом и глазами, а пять органов чувств имеют нормальный размер. Единственным небольшим отличием был узор полумесяца на лбу, его лицо было белоснежным, как нефрит, только полумесяц был черным.

В истории есть только один человек с таким рисунком на лбу, а это Бао Циньцзянь. Но лицо лорда Бао было черным, и его белизна была немного жутковатой.

"Это Человек с Тенистой Луной"? Было бы весьма характерно, если бы у настоящих инь-ян на лбу была полумесяц. Но это просто статуя, не уверен, что это Человек Инь Юэ." В сердце Нин Тао было относительно рациональное суждение, затем он сфотографировался со своим телефоном, взял в руки охотничий чернильный камень и продолжил свой путь.

И пойти вперед на расстояние, вот-вот пойти к руинам "дворца", когда рябь чернил в камень чернила вдруг сходятся в сердце камень чернил, а затем рухнуть, амплитуда колебаний является самым сильным он использовал чернила камня!

Чем выше частота колебаний чернил в камне туши, тем поразительнее количество духовной земли.

Нин Тао был мгновенно взволнован, и он положил земли ищет чернильный камень в сторону, а затем начал нести камень.

Камень был удален, несколько десятков, несколько сотен, но некоторые из них были хорошо сохранились, весом не менее двух тонн, что не было чем-то, что он мог бы удалить одной рукой.

Но у него также было решение проблемы, которое заключалось в том, чтобы подобрать медицинскую верёвку.

Он вытащил веревку для сбора лекарств, держал среднюю часть и изливал духовную энергию, затем пожал руку и бросил конец веревки для сбора лекарств к огромному куску камня.

Медикаментозный канат пролетел мимо, и под особой духовной силой, его концевые руны вспыхнули и черно-белые ци запутались. Раньше это была мягкая веревка, а теперь она заканчивается как острый метательный пистолет!

В конце концов, это было волшебное оружие Небесной Внешней Клиники, и оно вдохновляло на создание волшебного оружия обычных кошек и собак, которое было сравнимо с ним! Нинг Тао не мог нормально использовать заклинания обычных культиваторов, но заклинания, которые были эксклюзивными для Небесной внешней клиники, могли нормально использоваться в его руках. В его руках эта веревка для сбора лекарств может не только использоваться как веревка, которая может расти столько, сколько он хочет, но иногда она также может быть использована в качестве оружия.

Бах!

Ка-чау!

Конец медикаментозного сбора веревки затонул головой в огромный камень, глубиной не менее семи-восьми дюймов! С приглушенным звуком, трещина распространилась от края веревки. Однако веревка размягчилась буквально через секунду после того, как она укоренилась в скале, и руки Нин Тао почувствовали боль и онемели.

Подобная операция - это довольно утомительная для души операция.

Нин Тао немного отдохнул и отрегулировался, затем оттянул верёвку для сбора лекарств, снова влил в неё духовную энергию и встряхнул её.

Бах!

Ка-чау!

Огромный камень дрожал, трещины становились все глубже и глубже.

Вытаскивай, засовывай.

Вытягивай, засовывайся..............

Точно так же, дюжина или около того раз, огромный кусок камня взорвался и разбился на кучу камней, больших и маленьких.

Нинг Тао отодвинул гравий и снова убрал под ним обломки, и был обнажен кусок земли. Земля была вымощена каменными плитками, некоторые из которых были разбиты, чтобы обнаружить черную грязь. Он удалил разбитую напольную плитку и убрал все остальное. Наконец, перед ним появилась земля из черной глины.

Эти черные глины явно не духовная глина.

"Не заставишь меня снова выкапывать грязь, ладно?" В этот момент Нинг Тао был в депрессии, и после того, как серия физических работ достаточно его изнурила, он сел на задницу на черноземе, а затем прилег отдохнуть.

Тогда луч фонарика мобильного телефона внезапно исчез, его мощность иссякла.

Нин Тао последовал за ним и поднялся наверх, затем вытащил заряжаемые сокровища из маленького сундучка с лекарствами, чтобы зарядить свой телефон. Подобно тому, как он положил телефон и зарядные сокровища, его глаза приземлились на маленькую фарфоровую вазу, и вдруг в его голове появилась мысль.

Маленькая фарфоровая ваза содержала остатки Дан Сила Усиленный Поиск предков Дан.

Как ты забыл об этом?

Что здесь происходило, как на самом деле выглядел Лунный Человек Инь, никто не мог знать, но он мог видеть это своими собственными глазами!

Он снял деревянную пробку с небольшой фарфоровой вазы, а затем налил в руку остатки Древнего поиска Дана, содержащиеся внутри. Странный аромат Дэна внезапно выдулся из носа, а в темноте зеленый и туманный свет Дэна также оказался очень заметным. В его руках, остатки Древнего Поискового Дана были как кристально чистые, но способные излучать синий свет, с красотой демонической природы.

Нин Тао пробудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, и передал остатки Предков Поиск Дана к ноздрям и нюхал его сильно. В одно мгновение Дан Ци из рода Ансистральный Дан бросился в носовую полость, при контакте с кожей и сильной стимуляции Дан Ци, его глаза слегка обгорели, и появился недолговечный симптом "слепоты".

Процесс длился всего секунду или две, после чего сцена перед глазами Нин Тао все изменилась.

Руины уже не руины, а старый город, в котором много людей, мужчин и женщин, стариков и детей. Они были одеты в причудливые костюмы, а их кожа была почти прозрачной. У них были длинные волосы, а также белые, белые, как снег. Будь то мужчина или женщина, старик или ребенок, у каждого на лбу есть символ в форме полумесяца. Но это было не естественно, это было окрашено какой-то черной краской.

Те, чья кожа была настолько белой, что на лбу были нарисованы зубы в форме полумесяца, несомненно, были хозяевами этого города, народом Луны Инь.

На улицах гуляют люди Инь Юэ с одичавшими оленями Шэннунцзя, а сцена похожа на человеческую лопату, гуляющую с тибетским мастифом. Другие люди Инь Юэ использовали хлысты, чтобы отвезти группу одичалых Шэньнунцзя на строительную площадку, чтобы перевезти камень, одичалые Шэньнунцзя были настолько могущественны, что одна или две тонны камня были перевезены на их спине без усилий. На площади выступали старейшины, вокруг него собиралась большая толпа, и выражения одного из зрителей были поглощены вниманием. Позади старейшин стоял величественный обелиск, плотно начерченный словами и символами. К сожалению, даже когда человек видит это собственными глазами, расшифровать невозможно.

Рядом с площадью, на балконе каменного здания, инь-мужчина кормила ребенка грудью, ее глаза наполнялись божественным светом любящего баловства. Малыш поцарапал женщине нос своей маленькой ручкой, невинная улыбка на его маленьком лице.

Нинг Тао также увидел королевский дворец, который был самым величественным зданием в городе. Его предыдущая догадка была ошибочной, он думал, что дворец похож на замок в средневековой Европе, но это было всего лишь огромное квадратное здание и несколько длинных квадратных зданий. Даже колонны, поддерживающие крышу, имеют прямоугольную форму.

У дверей дворца стоял оруженосец, примерно такой же, как и только что найденная им статуя, в доспехах и с оружием. Их оружие представляло собой одноцветные копья и щиты, а копья были длинными, не менее трех метров в длину.

Вдруг в глазах Нин Тао помахал образ прошлого времени, и красная фигура внезапно вошла в его видение сразу после этого.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0224 Глава Сверхсотовый уголь**

0224 Глава Супер сотовый уголь Это была та красная женщина, опять же, не зная ее имени, или из какой эпохи или места она была, она была наркоманкой.

Но это очаровательная женщина, которая всегда появляется, когда Нин Тао входит в аллергическую реакцию на лекарство Предков Дана, глядя на него и не говоря ни слова.

Очевидно, что она не была Инь Юэ, она даже не могла быть здесь, но все равно появилась. Стоя посреди двух рядов воинов инь-муна, их осанка замечательна, их красные одежды похожи на огонь.

Она наложилась на эту фотографию прошлого времени, в которой доминировали люди Инь Юэ, не будучи резкой. На самом деле, где бы она ни появлялась, в ней есть чувство "искусства", которое заставляет задуматься и ошеломляет.

"Кто ты, черт возьми, такой? Что ты пытаешься мне сказать?" Нинг Тао не мог не поговорить с ней, даже если бы знал, что ее не существует.

Красная женщина стояла на месте и спокойно смотрела на Нинг Тао.

Через секунду ее губы, кажется, шевелились.

Именно это легкое движение, похожее на иллюзию, вызвало в сердце Нин Тао бесконечное предвкушение!

Если она пыталась послать ему какое-нибудь сообщение, оно должно было исходить из ее рта!

Однако, красноватые женские губы сдвинулись лишь слегка, и ничего не вышло. На самом деле, даже если бы она что-то сказала, Нинг Тао не могла этого услышать. В конце концов, это была только спасенная версия Искателя предков Дэна, он мог видеть только случайные, прошлые образы определенного периода времени и вообще не мог слышать звук.

В мгновение ока шумный город исчез, как и женщина в красном. Видение Нинг Тао было полно обломков и тьмы.

"Хи-хи-хи... однажды я найду твою могилу, выкопаю тебя и посмотрю, ты ли еще в гробу такая красивая... хи-хи-хи..." слова внезапно вылетели из рта Нинг Тао.

Немного сумасшедший.

После добавления нового содержания формулы, Дэн Поиск предков, который он усовершенствовал, стал намного мощнее, и побочные эффекты наступали!

Злые помыслы утихли, когда поле духовной энергии потрясло, и Нинг Тао положил остатки "Поиска предков" Дана в маленький фарфоровый флакон и поставил на него деревянную пробку. Побочные эффекты остатков Дэн Поиск предков быстро исчезли, но очаровательная женщина в красном платье все еще висел в его сознании, с вишневым ртом, который, казалось бы, движется, а не движется, все еще хочет поговорить.

Потребовалось некоторое время, чтобы Нин Тао успокоился, он взял веревку для сбора лекарств, налил в свою духовную энергию, и, пожимая руку, он ударил ножом вниз в черную глину.

Чау!

Даже камни можно проткнуть медицинскими канатами, а почва похожа на копье, проткнутое тофу, глубина которого составляет два метра.

Бряк!

Из грязи внезапно раздался приглушенный звук.

Скорее всего, веревка для сбора лекарств попала на шифер или что-то в этом роде, а дно было пустым!

Изначально Нин Тао просто хотел попробовать, но не ожидал получить такой странный эффект. Он вдруг возбудился, вытащил веревку для сбора лекарств, налил духовную энергию и ударил ножом вниз рукопожатием. На этот раз он проткнул ту же самую дыру, лекарство, собирающее веревку почти без препятствий.

Бряк!

Более выраженный скучный звук пришел из-под черной земли, и земля внезапно обрушилась вниз.

Нинг Тао поспешил сделать прыжок и покинул рушившуюся черную землю.

Бряк!

Вся чёрная земля рухнула, открыв темную дыру.

Нин Тао поднял трубку мобильного телефона, активировал фонарик мобильного телефона, а затем внимательно осмотрел зонд.

Под пещерой находится секретное пространство, которое может иметь секретные проходы, но не здесь.

Нин Тао собрал все свои вещи и прыгнул продольно. Он стоял на черной грязи, которая упала, освещая луч фонаря своего мобильного телефона.

Это было четырехугольное пространство с туннелем под одной стеной, но оно было опечатано. Поиск земли и чернильного камня относится к ближайшей дороге, которая обычно прямо вверх и прямо вниз. В конце концов, это легальное устройство, а не навигатор.

Нинг Тао пришел сюда под его руководством, но здесь нет духовной земли. Пустое пространство содержало только каменную платформу высотой в половину человека, и эта каменная платформа тоже была пуста. Кроме него, в пространстве не было ничего, кроме грязи и каменных плит, которые только что обрушились.

"Что происходит?" Нин Тао был озадачен в своем сердце, он никогда не переставал искать духовную почву, но он не ожидал, что это приведет к такому результату.

Пульсации чернил в землепроходческом чернильном камне внезапно вспыхнули в сторону двенадцатибалльной шкалы, и направление пульсаций было точно таким же, как у получеловека-высокой каменной платформы.

Нин Тао подошел, луч фонарика мобильного телефона засиял на каменном столе, кусок руды сразу же попал в его прицел, прицел больше не мог двигаться.

Руда была черной, как чернила, и только размером с кулак. Казалось, что он выветривался миллионы лет, а его поверхность была плотно забита сотовыми отверстиями. Его материал также выглядит шлаковым и не твердым.

Нин Тао внезапно вспомнил руду, о которой Ма Тонг Тонг рассказал ему, облачную руду.

Вибрации чернил в камне Искателя Земли были еще сильнее, и он бы так реагировал, когда был близок к Линг Тяню, но даже рядом с Линг Тянем в пещере Павильона меча, его вибрации не могли быть настолько сильными. Нетрудно догадаться по реакции простого поиска камня туши, что перед вами черный камень - легендарная - облачная руда!

Нин Тао затем пробудил глаза и нос к состоянию взгляда и запаха, и он увидел, как из черной руды выходят клочья ауры, чрезвычайно толстые. Его нос также уловил странный запах, похожий на запах девственности, смешанный с медом, неописуемый.

Нин Тао протянул руку и схватил черную руду, она была тяжелой в его руке, но структура была хрупкой, и на нее падала каменная пыль. Какая польза от такого камня, который можно разбить на куски при сильном падении на землю?

Ма Тонг Тонг сказал, что люди Инь Юэ овладели техникой переработки облачной руды, эта руда предположительно сырая и должна будет пройти через переработку, интересно, что я смогу получить, если я буду перерабатывать эту сырую руду с Мэй Сян Дин".

Нин Тао аккуратно поместил сырую облачную руду в маленький ящик для лекарств, и его глаза упали на маленький кусочек минерального порошка, который упал на каменный стол. Он засомневался, немного плюнул в пальцы, затем обмакнул минеральный порошок, упавший на каменный стол, и вытер его на лбу. Простым движением пальца на его лбу появился узор в виде полумесяца.

Как только пальцы покинули лоб, прохладная энергия просочилась сквозь кожу на лбу и в мозг. Его "вторая иммунная система", духовное энергетическое поле, не отреагировала, что означает, что эта прохладная энергия безопасна. Он тоже не чувствовал дискомфорта и просто проигнорировал его.

Прохладная энергия продолжала проникать, его разум, казалось, был более бодрым, а его мысли более подвижными, чем сейчас, и он сказал в изумлении: "Ма Тонг Тонг сказал, что люди Инь Юэ могут достичь безмолвного общения через облачную руду, и все люди Инь Юэ, которых я видел, имели узор полумесяца, нарисованный с порошком облачной руды на лбу". В городе Лунного народа Инь, Шэньнунфанский дикарь, по-видимому, появился как раб, я также нарисовал полумесяц узор луны теперь, интересно, если я могу достичь безмолвного общения с Шэньнунфанским дикарем сейчас?".

К этому времени телефон показал время как 12:11 вечера, неосознанно более десятка часов с тех пор как он покинул лагерь археологической команды.

Я уверена, что Джейн торопится.

Однако Нин Тао не вернулся в лагерь команды археологов, он укусил палец и нарисовал кровяной замок в подземной секретной камере, затем открыл кровяной замок и вернулся в Небесную внешнюю клинику. Он поместил облачную руду в ароматический горшок, затем открыл дверь в лес над городом Инь Юэ.

Потому что сейчас полдень, лес лучше освещен, и вы можете видеть далеко без освещения.

Дикий человек из Шеннонцзя надувал и собирал мох у горячей реки, когда Нин Тао увидел его, он засунул мох в рот и прогрыз мох, из угла его рта вышел молочно-белый моховый сок, он последовал за поднятой рукой, чтобы вытереть это пятно, подавая палец в рот, чтобы сосать его. Он отстойный, ни капли не потрачен впустую.

Неужели огромная сила дикого человека Шенонгдзя связана с употреблением в пищу этого мохнатого вещества духа?

В голове Нинга Тао пузырилась такая мысль, когда он наклонился и взял камень с земли, а затем бросил его в надутого мха, собирающего дикаря.

Кулдык!

Скалы врезались в реку горячего источника, разбрызгиваясь вверх.

Дикий человек Шэннонцзя яростно повернулся назад и увидел Нин Тао, он замер на мгновение, затем встал и открыл рот ревом: "Рев - рев!".

Казалось, это был рев криков.

В один миг снаружи леса раздался стук шагов, звук был похож на тысячу бегущих солдат.

Рука Нин Тао держала палку с рецептом, на которой был нарисован кровавый замок, а в одной руке он держал ключ от клиники. Он вернулся только для того, чтобы провести эксперимент на тему, может ли облачная руда установить безмолвное общение, ситуация была неправильной и он мог уйти в любой момент.

Нин Тао взъерошил волосы, покрывающие полумесяц, и столкнулся с дикарем, собирающим мох, предварительно сказав: "Видишь, я Лунный Человек Инь, встань на колени ради меня"!

Дикарь, собирающий мох, уставился прямо на лоб Нин Тао, на его мохнатое лицо с удивлением и смятением.

Типа работы!

Нин Тао последовала еще одна попытка привнести намек на духовную энергию в полумесяц, и в процессе родилось чудо, что энергия прохладной энергии духа мгновенно отреагировала, и была установлена связь. Он чувствовал, что узор полумесяца, который он нарисовал на лбу, уже не просто узор, а открытое окно в разум. И его разум простирается наружу через это окно, и по существу так и есть!

Эта облачная руда - действительно что-то другое!

Только в тайной комнате под Большим залом дворца Инь Юэ кулак был спрятан, и это было драгоценно!

Тук-тук-тук!

Звук скучных шагов, похожих на барабаны на земле, становился все ближе и ближе, и большая группа одичавших одичалых, похожих на ваджру, мчалась сюда. В руках у них были камни, палки и несколько грязных орудий. Эта аура, казалось, что в следующую секунду они разобьют камни, палки и так далее в руках Нинг Тао.

Нин Тао не сказал ни слова, но выпустил мысли в сердце через открытое "Окно сердца": "Я человек Инь Юэ, ты не смеешь восставать!".

Все одичалые Шенонгдзя внезапно замолчали.

После этого, "окно разума" Нинг Тао внезапно получило сообщение.............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0225: Даланг, вставай и принимай лекарства.**

Глава 0225 Да Ланг, вставай и принимай лекарство. "Галстук"! Ваш Третий Мастер Чжан здесь!"

Голос внезапно ворвался из "окна разума", как громовая молния, потрясшая скальп Нинг Тао!

Кто такой мастер Чжан?

И...

Что это за информация, черт возьми!

Внезапно, еще одно сообщение затопило его "окно разума".

"Беги... беги! Вот он, вот он...."

Чувствуя себя странно, голос прозвучал в его сознании, но он не был ни на одном языке, с которым он был знаком, голос был наполнен страхом и отчаянием.

Потом в его "окно разума" затопило больше информации.

"Мороженое"! Мороженое! Пенни за кусок........."

"Теперь начните делать первый сеанс трансляции гимнастики, растяжки..."

"Оро, вставай и принимай лекарства........."

"Японцы идут! Японцы здесь! Иди и доложи об этом!"

"Летая на три тысячи футов, подозреваемый в падении Млечного Пути на девять небес.........."

Огромное количество информации проникало в его мозг, и в его сознании появлялись различные голоса, как будто сотни людей из разных периодов времени разговаривали с ним. У него было ощущение, что голова треснет, и он не боялся, что сойдет с ума и сойдет с ума, если будет слушать дальше!

Эти одичалые Шенонгдзя до сих пор держатся в позе массы поедающих дыни, одна за другой уставившись прямо на Нинг Тао. Они не напали на него, не уверен, что это из-за того, что у него на лбу полумесяц с узором в виде луны, окрашенной минеральным порошком из облачной руды.

Тем не менее, Нин Тао очень хорошо знал в своем сердце, что информация, полученная его "окно разума" не имеет ничего общего с этими дикарями.

Он также, наконец, понял одну вещь, и это было то, что Человек Инь Юэ действительно может достичь безмолвного духовного общения через облачную руду, но он не был Человеком Инь Юэ, он был естественным посредником между добром и злом. Очень простой пример: Инь Мо Лань и Цинь Чжуй не имеют ничего общего с остатками Древнего Поиска Дана, но у него будет аллергическая реакция на Дана, если он будет его держать. Неудивительно, что тогда на его лоб наносили такой же облачный порошок руды и что Инь Юэ смог общаться с дикарями и контролировать их, но он получил грязное сообщение вроде "Дахиро встал и принял свое лекарство".

Все больше и больше информации попадает в мозг через "окно разума", и Нинг Тао становится все более и более подавленным.

"А..." закричал Нинг Тао, пытаясь вытеснить эти голоса у него в голове.

Эти голоса не были рассеяны, но одичалые Шенонгдзя были напуганы им, и один за другим они подсознательно отступили.

Туд!

Нинг Тао опустился на колени у горячей родниковой реки и поклонился воде, чтобы смыть с его лба узор полумесяца. Это было все еще удивительно, как только исчезает облачный рудный минеральный порошок, покрытый на лбу, эти звуки также исчезают. Как будто его компьютер подвергся большой зачистке, и весь мусор был вывезен, и все это сразу же стало облегчением.

"Рев!" Внезапно раздался рычащий голос.

Нинг Тао внезапно что-то понял и встал яростно.

Ого!

Камни и палки пролетели, как капли дождя, и один за другим подпрыгивали и пытались одной ногой затоптать его в пульпу.

В следующую секунду в пустоте внезапно появилась удобная дверь.

Нинг Тао ворвался с одним удачным шагом.........

Лагерь археологов.

"Капитан Чжи, можно спросить, вы видели брата Нинга?" Перед палаткой, кратко допросил Цзи Вэнгуй, который только что вышел из палатки.

Цзи Вэнгуй сказал: "Я его не видел, а что, доктор Нин ещё не вернулся?"

Джейн тайно ответила: "Нет, я спрошу остальных".

Цзи Вэнгуй сказал: "Хорошо, давай, не волнуйся, доктор Нин очень способный человек, у него не будет неприятностей".

Сердце Брифа все еще переживало, прежде чем сделать несколько шагов, он увидел Ма Тонг Тонга, идущего сюда, последовал за ним и поприветствовал его: "Доктор Ма, могу я спросить, не видели ли вы брата Нинга?"

Ма Тонг Тонг нахмурился: "Он еще не вернулся? Я искал тебя и хотел спросить, вернулся ли он."

"Я тоже его ищу, ой, с ним что-то не так, да?" Чем больше Цзянь Ми думала об этом, тем больше волновалась.

Ма Тонг Тонг сказал: "Вы знакомы с окружающей средой, почему бы нам не пойти и не поискать его вместе".

Джейн сказала: "Хорошо, мы пойдем".

Сяо Ма, ты не можешь уйти, ты должна остаться. Джейн Конфиденциальна, пойдет с тобой наедине."

Мама сказала: "Почему я не могу пойти?"

Цзи Вэнгуй сказал: "Мне только что сообщили, что спонсор прилетит сегодня днем, и вся наша команда останется в лагере, пока он не прилетит". Кроме того, тебе бесполезно ехать. Лес такой большой, какая разница между поиском человека и поиском иголки в стоге сена? Если ты тоже заблудился, нам все равно стоит тебя искать?"

Ма Тонгтонг замолчала, и хотя слова Цзи Вэнгуй были неприятными, они имели смысл. Найти кого-то в таком нетронутом лесу действительно так же сложно, как найти иголку в стоге сена, и есть хороший шанс, что вы тоже потеряете себя. Но если бы ничего не было сделано, ее сердце неизбежно бы волновалось.

Вкратце он сказал: "Доктор Ма, оставайтесь в лагере, пока я иду искать брата Нинга".

Ма Тонг кивнул.

Но только что из леса рядом с лагерем прозвучал знакомый голос: "Я вернулся".

Трое из них подвинули глаза и случайно увидели Нинг Тао, выходящего из леса. Он носил на плечах маленький сундук с лекарствами, рукава его одежды были изношены, но на открытых руках не было ни одной царапины.

"Брат Нинг!" Чан Ми взволнованно подбежала. Где ты была? Мы все беспокоимся о тебе".

Нин Тао улыбнулся: "Разве я не говорил, что пошел искать очень редкую траву, но, к сожалению, не нашел ее".

Ма Тонг Тонг также подошел и сказал с беспокойством: "У тебя рукава изношены, ты ранен?".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Все в порядке, небольшая травма кожи, не волнуйся, спасибо".

Ма Тонг расслабилась, но потом сказала: "Почему ты такая вежливая?"

Чжи Вэнгуи сказал: "Доктор Нин, хорошо, что вы в порядке, мы все беспокоимся за вас".

Нинг Тао вежливо сказал: "Спасибо".

Цзи Вэнгуй снова сказал: "Кстати, доктор Нин, куда вы пошли за лекарствами на этот раз?"

Нинг Тао сказал: "Я был во многих местах".

Цзи Вэнгуй осторожно сказал: "Тогда ты нашёл что-нибудь особенное, например, руины, кирпичи и плитку или что-нибудь ещё?".

Нин Тао засмеялся и сказал: "Ты веришь мне, когда я говорю, что нашел Лунный город Инь и был атакован группой одичалых Шэннунцзя?".

Цзи Вэнгуй слегка замер, и вдруг засмеялся: "О, доктор Нин, вы действительно юмористическая личность, мы, профессиональная археологическая команда, три года искали, не найдя его, вы вышли, чтобы выбрать лекарство и нашли его, если это так, мы слишком бесполезны, верно?".

Нинг Тао засмеялся: "Шучу, не воспринимай это всерьез".

Цзи Вэнгуй сказал: "Еще одно, доктор Нин, я позвонил лидеру, чтобы уточнить ваше желание присоединиться к нашей археологической группе, и ответ лидера был "нет"". Пожалуйста, поймите, правила есть правила, и я не говорю "сделайте исключение, и вы сделаете исключение".

Нинг Тао сказал: "Это нормально - не одобрять, ничего, я могу понять".

Ма Тонг сказал: "Ты пойдёшь со мной в палатку, а я позабочусь о твоей ране".

Нинг Тао сказал: "Нет, меня это не беспокоит".

Ма Тонгтон сказала: "Так как ты все еще врач, как можно не лечить рану? Что если он заразится?"

Нинг Тао не умел отказываться и кивнул: "Ладно, я пойду к тебе в палатку, а ты принеси мне воды".

Он совсем не пострадал, но он был достаточно грязным, чтобы быть настоящим, и было бы неплохо вытереть его водой, просто чтобы принять душ.

Ма Тонгтонг привел Нин Тао к своей палатке, Джейн внимательно следил за ним. Он собирался отпустить Нин Тао в свою палатку, но, казалось, что-то придумал, странная улыбка на его лице, и рот плотно закрылся.

"Пони". Цзи Вэньгуй обратился к Ма Тонгтун: "Ты правильно знаешь организационную дисциплину, что можно и что нельзя сказать, ты должен обращать на это внимание".

Ма Тонгтонг слегка наклонила угол своего рта: "Я знаю, не надо мне напоминать!"

"Этот... брат Нинг, я подожду тебя здесь." Вкратце, тело Ма Тонг Тонга пахло порохом, и он мог встать на его пути, следуя за ним.

Нин Тао кивнул и ничего не сказал, продолжая следовать за Ма Тонгтоном.

Войдя в палатку Ма Тонгтуна, Нин Тао снял маленький ящик с лекарствами и положил его на землю, а затем сказал: "Пожалуйста, принесите мне воды, я сам ее почищу и разберусь с ней".

"Разве тебе не нужна моя помощь?" В глазах Ма Тонга было немного божественного блеска.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Я врач, я справлюсь".

Ма Тонг Тонг была слегка разочарована и подняла резервуар с водой, чтобы принести воды, она просто сделала два шага и внезапно остановилась снова: "Доктор Нин, на самом деле........".

Нинг Тао любопытно сказал: "На самом деле что?"

Ма Тонгтон колебалась: "Я знаю, что это неправильно, но все же хочу сказать вам, что именно команда Цзи призвала всех членов голосовать, кроме меня, и все они не согласились с тем, чтобы вы присоединились".

Нинг Тао сказал: "Все в порядке, я могу понять, спасибо, что сказал мне".

"Пойду принесу воды". Ма Тонг покинул палатку.

Нин Тао вздохнул мрачно в своем сердце, "Вы можете сказать мне напрямую, если вы не согласны со мной, и что вы говорите об отчетности перед лидерами, вы беспокоитесь, что я буду лишать вас кредитов и льгот? Это правда, в мире так мало друзей, которые могут выдержать проверку на интерес".

Он даже не подумал, рассказывать или не рассказывать археологической группе о местонахождении города Инь Юэ и связанных с ним тайнах, а после того, как услышал, что рассказал ему Ма Тонг Тонг, даже не потрудился об этом подумать.

Почему я должен думать о тебе, когда ты можешь идти против зерна?

Ма Тонг Тонг вернулась с тазом с водой и снова положила в таз полотенце, которое использовала, но не вышла из палатки.

Нинг Тао был немного смущен, когда сказал: "Доктор Ма, я пойду разденусь".

Ма Тонг Тонг сказал: "Это нормально, когда мужчины бьют голыми плечами, да? Дай посмотреть, если есть что-то, с чем ты не можешь справиться, я все равно могу помочь тебе с этим".

Нинг Тао добавил: "Штаны тоже должны сниматься".

Лицо Ма Тонг Тонг немного покраснело, вытащило ногу и направилось: "Я... я выйду и подожду тебя, дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится".

Нин Тао взял полотенце и вымыл свое тело, его кожа стала гладкой и эластичной, без единой царапины. Его движения были медленными, его сознание просто не было на нем.

"Сегодня вечером я вернусь и рафинирую облачную руду, и сначала рафинирую часть, я хотел бы посмотреть, что может рафинировать Мэй Сян Дин". Голова Нин Тао была полна облачной руды, и голоса, которые он слышал, и он вдруг вспомнил что-то и спросил в сторону двери палатки: "Доктор Ма, вопрос для вас".

"В чем проблема?" Голос Ма Тонг Тонг вошел в дверь.

Нин Тао выучил этот странный тон и негромко рычал: "Галстук! Ваш Третий Мастер Чжан здесь!"

Занавес палатки был поднят стуком, и в дверном проеме появилась Ма Тонгтон, странно посмотрев на Нин Тао.

Нин Тао заблокировал грудь полотенцем: "Это, кто это сказал?"

"Ты собираешься задать мне этот вопрос?" Тон Ма Тонг Тонг тоже был странным.

Нинг Тао кивнул: "Вот так, ты студент истории, помнишь, кто это сказал?"

Ма Тонгпу фыркнула: "Так сказал Чжан Фэй на Чансаньском склоне, зачем ты спрашиваешь об этом?"

Нин Тао посмотрел в благоговейном трепете: "Неудивительно, что это немного странно, кстати, есть еще одна фраза о том, что Даланг встает и принимает лекарства, кто сказал это еще раз?".

"Хахаха........."

"Над чем ты смеешься?"

"Так сказал Пан Джинлиан."

Нинг Тао, ".........."

Ма Тонг Тонг добавил: "Но персонаж Пан Цзиньлянь - это персонаж из "Сказки о краях воды", это вопрос мнения, есть ли реальные люди в истории или нет. Я сказал, что с тобой, почему ты задаешь мне такие странные вопросы?"

Нинг Тао сказал: "Ничего страшного, просто спроси, не находишь ли ты это интересным... ну, я сниму штаны".

Ма Тонгтонг ослепила Нин Тао и закрыла занавес стуком.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0226 Глава 0226 Арендодатель с идеалом**

0226 ГЛАВА 0226 Идеал грязи. Ранним вечером со стороны каньона раздался гул, за которым последовал гражданский вертолет, появившийся над каньоном, около двух минут кружил лагерь, прежде чем начать опускать его высоту, и, наконец, приземлился на участке берега реки.

Цзи Вэнгуй приветствовал их вместе с членами археологической группы, оставив в лагере только двух "чужаков", Нин Тао и Цзянь Ми.

"Брат Нинг, есть одна вещь, которую я не знаю, говорить или не говорить." Короткий и бесконечный взгляд.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Можешь говорить сколько хочешь, в чем смысл заикаться?"

Я думаю, что их было немного много, и если бы я не встретил тебя случайно в тот раз, я боюсь, что мы все погибли бы в этом ядовитом бардаке. Ты просто предложил им вступить в их ряды, но они отвергли тебя и не дали тебе никаких одолжений, не говоря уже о том, чтобы отплатить тебе за спасение твоей жизни".

Нинг Тао сказал: "Вот и все, больше не упоминай об этом".

Джейн была удивлена, "Почему?"

Нин Тао сказал: "Я врач, это мой естественный долг - лечить больных и спасать людей, я никогда не думал ни о чем, чтобы отплатить". Кроме того, во-первых, у них есть свои мысли и трудности, и я могу понять, что это нормально - не присоединяться".

Цзянь Ми ворчала: "Брат Нин, ты все обдумай, я не могу все обдумать, я просто не могу разозлиться на их отношение, я больше не буду вести их за собой в будущем".

Тогда вертолет взлетел, а крылья медленно остановились. Люк салона открылся, и из салона вышла высокая, ногатая женщина, за которой последовала еще одна молодость. Эта пара не очень старая, мужчине только около тридцати лет, а женщине только двадцать пять или двадцать шесть. Оба были одеты в спортивную одежду на открытом воздухе, мужчина был красив, а женщина - великолепна. Я не знаю, какие у них отношения, но они, кажется, очень хорошо подходят друг другу.

Нин Тао посмотрел на двух людей, которые вышли из вертолета и не могли не размышлять в своем сердце.

Владение частным вертолетом в начале тридцатых годов - это то, о чем подавляющее большинство людей вашего возраста никогда бы не подумали. Подавляющее большинство богатых людей его возраста до сих пор наслаждаются жизнью и ездят на знаменитых автомобилях, чтобы стать звездами, но он инвестирует в расформированную археологическую группу, что действительно немного озадачивает.

"Джейн, давай тоже посмотрим". Нинг Тао сказал.

Джейн сказала: "Я не хочу идти, ты заставляешь меня идти, я пойду".

Слова заставили Нинг Тао смеяться: "Если ты действительно не хочешь уходить, просто оставайся здесь, я пойду посмотрю и вернусь". Он подошел к вертолету, Цзянь Ми постучал в угол его рта, в его сердце босс не был счастлив, но все равно следовал за ним.

Рядом с вертолетом, после рукопожатия Цзи Вэньгуй, юноша открыл рот и представился: "Меня зовут Ту Вэньцзинь, это моя девушка, ее зовут Тан Цзисянь".

Тан Цзисянь также некоторое время пожал руку Цзи Вэнгуй, улыбаясь и щедро говоря: "Здравствуйте, капитан Цзи, я люблю историю с детства и однажды мечтал стать археологом, я также надеюсь, что капитан Цзи позаботится обо мне больше и поможет мне осуществить эту мечту".

Цзи Вэнгуй вежливо сказал: "Госпожа Тан серьёзно, не стесняйтесь спросить, не нужно ли вам чего-нибудь".

Нин Тао, который только что вышел на сторону толпы, остановился в своих следах и тайно сказал в своем сердце: "Превратился в Тан...................................................................................................." Нин Тао был более чувствителен к людям по фамилии Тан, и он последовал за ним, чтобы пробудить состояние глаз и носа, чтобы увидеть и понюхать. В его поле зрения предыдущее метеорологическое поле Тан Цзисяня было нормальным, без ауры культиватора, без выделения внутренней энергии практикующим бойцом. Её парень, Ту Вэньцзинь, тоже был нормальным, просто нормальным человеком.

Нинг Тао покончил с состоянием своего вида и запаха и тайно сказал в своем сердце: "Может быть, я слишком чувствителен".

Цзи Вэньгуй познакомил членов археологической группы с Ту Вэньцзинь и Тан Цзисянь по очереди, и члены археологической группы пожали друг другу руки с Ту Вэньцзинь и Тан Цзисянь.

"Этот?" Глаза Ту Вэньцзиня упали на Нин Тао, который стоял позади, и Цзи Вэньцзи представил всех членов археологической команды, за исключением Нин Тао, который не был представлен, и Джейн Ми, которая стояла рядом с Нин Тао. Тем не менее, насколько он мог видеть, простота платья горного человека явно не бросается в глаза.

"О, это доктор Нинг Тао Нинг." Цзи Вэнгуй последовал за ним и добавил: "Он здесь, чтобы выбрать лекарство".

Глаза Тан Цзисянь также приземлились на тело Нин Тао, ее лицо успокоилось.

"Не из команды археологов?" Ту Вэньцзинь снова спросила.

"Нет", - сказал Цзи Вэнгуй.

Ту Вэньцзинь просто поспешил Нин Тао и просто кивнул приветствием, не осталось и слова.

Нин Тао вернул улыбку, своего рода приветствие. Другой человек немного высокомерен, но кивок и приветствие - это приветствие, а не отвечать - это немного неблагодарно.

Сцена была немного неловкой.

Тан Цзисянь сказал: "Все помогают носить вещи, мы с Вэнь Цзинем привезли кое-какие припасы и оборудование".

Затем Цзи Вэнгуй сказал: "Все двигайтесь, сначала разгрузите припасы, а затем возвращайтесь в лагерь".

Нин Тао повернулась к выходу: "Джейн Ми, пойдём, вернёмся в деревню".

"Хмм." Цзян Ми ответил и последовал за Нин Тао прочь, это место он также не хотел больше оставаться.

Нин Тао сказал: "Сначала вернись в деревню, а потом возвращайся после того, как получишь травы".

"Не еще два дня?" Божественный свет разочарования вспыхнул в глазах Ма Тонг Тонга.

Нин Тао сказал: "Я приехал на этот раз изначально, чтобы исследовать вместе с вами, и так как археологическая группа не приветствует меня, нет никакого смысла в том, чтобы я остался. Я вернусь в Росомаховую деревню и возьму немного трав".

"Или я пойду поговорю с господином Ту, который является спонсором, и Цзи Вэньгуй кивнет ему головой, если он это сделает." Мама сказала.

Нинг Тао засмеялся: "В этом нет необходимости, я что, тот доктор, который никому не нужен? Теперь они просто приглашают меня обратно, и я не останусь. Кроме того, меня не было пару дней, так что пора возвращаться и проверять".

Ма Тонг Тонг вздохнула: "Ты так торопишься вернуться, я не думаю, что ты торопишься, это потому, что ты не видела свою девушку два дня, ты скучаешь по ней, так?"

Нин Тао не мог не вспомнить о появлении Цинь Чжоу, а потом он почувствовал себя странно в сердце, почему он подумал о Цинь Чжоу, как только Ма Тонгтун сказала "подружка"?

Ма Тонгтонг посмотрела на Нин Тао глазами и осторожно сказала: "Ты ведь был рядом со мной, да?"

Нинг Тао была немного смущена: "Она не навязчивая женщина, дико привыкла к этому".

"Как ее зовут?" Ма Тонг Тонг сломает запеканку и попросит конца.

"Чинг Чоу". Нин Тао сказал, что это был первый раз, когда он признал Цин Чжуй своей девушкой на глазах у других. Также странно, что он почувствовал особое чувство облегчения, сказав это.

В глазах Ма Тонг Тонг вспыхнул намек на потерянный божественный свет, и из угла ее рта появилась горькая улыбка: "Она должна быть красивой, правда?".

Нинг Тао кивнул: "Действительно красиво".

"Ну, передай ей мои наилучшие пожелания за меня и за твое счастье." Ма Тонг Тонг сказал это, повернулся и ушел.

Она была уверена, что у нее развилось хорошее предчувствие Нин Тао, что также было нормальным явлением, Нин Тао был солнечным и красивым, имел доброе сердце и талант, и, что очень важно, спас ей жизнь. Но добрый человек - это такой снежный человек, он уже владелец травы, а ее чувства к нему - все равно, что быть задушенным в колыбели. Хорошо, что это было просто хорошее предчувствие, немного болит в сердце, но это не больно, и она была уверена, что скоро из него выйдет.

Нин Тао внезапно вспомнил что-то и догнал Ма Тонгтонг: "Доктор Ма, пожалуйста, подождите минутку".

"Что-нибудь еще?" - сказала Ма Тонг Тонг.

Нин Тао понизил голос: "Я всегда чувствую, что что-то не так с Ту Вэньцзинь и Тан Цзысянь, вы должны держать дополнительные часы и заботиться о себе".

"Спасибо". Ма Тонг Тонг улыбнулась Нин Тао: "Ты так добра ко мне, не боишься, что твоя девушка будет ревновать?"

Нин Тао на мгновение замер, а потом еще и улыбнулся: "Она ревнует"? Она не могла дождаться..."

Только тогда он понял, что упустил суть.

"Чего она хочет?" Ма Тонг Тонг спросил после.

Она хотела, чтобы Нинг Тао поторопился и нашел другую женщину, но как он мог сказать такое странное?

"Вот так, будь осторожен, береги себя, а я пойду." Нинг Тао повернулся и уехал.

Ма Тонгтон посмотрел на спину Нин Тао, и его губы пошевелились, но ничего не вышло.

Рядом с вертолетом Тан Цзисянь также посмотрел на спину Нин Тао, на его лице не было и половины выражения, глаза были очень острыми, как будто пронзили спину Нин Тао, прямо к его сердцу.

Ту Вэньцзинь пришел на сторону Тан Цзисяня: "Он.........."

Танг Цзисянь прервал его: "Иди, возьми что-нибудь".

Ту Вэньцзинь кивнула и действительно пошла что-то нести.

Ма Тонг вернулся, голова склонилась и безразлична.

Цзи Вэнгуй подошел к Ма Тонг Тонгу: "Что он тебе сказал?"

Ма Тонгтон только потом посмотрела на Цзи Вэнгуй: "Почему ты спрашиваешь об этом?"

Цзи Вэнгуй слегка нахмурился: "Сяо Ма, мы, как команда, родились в смерти вместе за три года, мы столько пережили вместе, разве ты до сих пор не знаешь, что я за человек"? Я знаю, что вы расстроены, потому что я не согласен с присоединением доктора Нинга, но это голосование всех, а не только меня, и все, что я делаю - на благо нас, как команды, и на благо страны! Это трудно понять?"

Ма Тонг Тонг сказал: "Хорошая шутка, а как насчет этих двух? Говорят, что они в деле, они в деле. А как насчет этого? Понятно, не потому что у них есть деньги, а потому что у них есть идеалы, так?"

"Ты........" Джи Вэнгуи задохнулся на месте.

Ма Тонг Тонг добавил: "Надеюсь, в будущем мы не столкнемся с ядом, иначе не сможем потратить деньги!"

Цзи Вэнгуй остался безмолвным.

Выйдя из долины, стало темно.

Нин Тао остановился в своих следах: "Джейн Ми, давай просто найдем место, где можно собраться на ночь, дорога не годится для прогулок по ночам".

Джейн сказала: "Вот что я подумала, давай просто наскребем ночь на берегу реки, пока я иду собирать дрова для костра".

Нинг Тао сказал: "Ты иди собирай дрова, чтобы развести костер, а я пойду поищу что-нибудь поесть".

Заключив сделку с Джейн Ми, Нин Тао вошел в горный лес, но вместо того, чтобы идти в поисках игры, он прокрался мимо лагеря археологов со стороны горного леса.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0227 Кто она?**

Глава 0227 Кто она? Было уже темно, в лагере археологов зажгли костер, и темнота окутала долину, как маяк.

Вертолет не улетел, и пилот поддерживал две палатки рядом с ним, одна его собственная и другая, по-видимому, принадлежащих Ту Вэньцзинь и Тан Цзисянь.

Припасы, привезенные вертолетом, были перевезены в лагерь группы археологов, а Ту Вэньцзинь и Тан Цзисянь также остались в лагере, где происходил простой костёр. Цзи Вэньгуй даже исполнил поэтическую читку, прочитав "Из таблицы разделения" Чжугэ Ляна с таким вокальным качеством, что даже заподозрил, что Чжугэ Лян был к нему привязан, очень талантлив.

После декламации песни "Стол дивизии", Цзи Вэньгуй сказал: "Шеф Ту, позвоните, что летчик товарищ также приезжают сюда, хотя нет вина, но чай доступен, он послал за нами не знаю, мы должны поднять тост за него, чтобы выразить нашу благодарность".

"В этом нет необходимости, это его работа". Ту Вэндзин сказал.

"Если хочешь, либо я сам его спрошу, и если ему будет не по себе, наша сторона может пойти к человеку, чтобы присмотреть за ним какое-то время." Цзи Вэнгуй сказал.

Ту Вэньцзинь пошевелила глазами, чтобы посмотреть на Тан Цзисянь.

Тан Цзисянь слегка кивнул.

Только тогда Ту Вэньцзинь открыл рот: "Хорошо, позовите его".

Называя людей такими вещами, он, кажется, презирает делать это сам.

Цзи Вэнгуй тоже не стеснялся и сам отправился на речную посадку, чтобы пригласить пилота вертолета.

Подобно тому, как пилот вертолета последовал за Джи Вэнгуи в лагерь группы археологов, Нин Тао вышел из лесополосы рядом с речной сушей, котовал и зарылся в палатку так быстро, как только мог.

Ему нужно было кое-что выяснить.

Эта палатка была палаткой Тан Цзисяня и Ту Вэньцзиня.

Палатка была покрыта влагонепроницаемым ковром, а также несколькими чемоданами и предметами первой необходимости и двумя спальными мешками, которые были убраны.

Нин Тао открыл женский чемодан, в котором было несколько предметов женской одежды, а также бюстгальтер и трусики или что-то в этом роде. Он случайно подобрал кусок одежды, разбудил нос до запаха и понюхал, затем поднял бюстгальтер и понюхал, и, наконец, подобрал пару треугольных штанов и понюхал.

Сразу после того, как он понюхал треугольные брюки, из угла его рта появилась холодная улыбка: "Притворяясь какой-то парой"? На нижнем белье нет даже запаха твоего парня".

Поэтому он нюхал трусики Tang Zixian, так как они были любовниками и жили в палатке, как женская вечеринка, которая вытерпела все, как она могла не иметь некоторые запах Ту Вэньцзинь на нее? Он не сталкивался с подобными вещами, но не ел свинину так много, что даже не знал, как ходят свиньи?

Нин Тао вернул одежду Тан Цзисяня на прежнее место, затем снова открыл мужской туловище и продолжил нюхать одежду Ту Вэньцзиня с помощью своей техники нюхания. Случайностей не было, и на одежде Ту Вэньцзиня не было запаха Тан Цзисяня, эти двое вообще не были парой.

"Не любовники, а притворяющиеся любовниками, для кого именно эти два парня играют?" В голове Нинг Тао была какая-то путаница.

Он думал о Цзи Вэнгуй, но снова был отвергнут им. С Ту Вэньцзинь и Тан Цзисянь в качестве капиталистов, не было необходимости, чтобы эти двое притворялись любовниками перед Цзи Вэньцзинь. Так как Цзи Вэнгуй даже не пришлось это скрывать, было еще меньше необходимости скрывать других членов археологической команды. Но кроме Цзи Вэньцзиня и членов археологической группы, кто бы пытался скрыть Ту Вэньцзиня и Тан Цзисяня?

"Может ли это быть......." Нинг Тао раскрыла странное выражение: "Это я?"

Если так, то ситуация неизбежно будет немного сложнее.

После этого Нин Тао снова обыскал чемодан Ту Вэньцзиня и нашел плащаницу вместе с документом компании. Он быстро пролистал его, Ту Вэньцзинь действительно был очень хорош, но в начале тридцати лет он уже был президентом компании, акции которой котируются в Интернете.

Нин Тао сделал несколько фотографий со своего мобильного телефона и вышел из палатки, войдя в горный лес и вернувшись тем же путем. Недалеко от устья долины он вышел из леса и последовал за рекой вниз по течению. Не уйдя далеко, он остановился на своем пути и внезапно расправил руки в воде, дикая рыба-меч попала в его руки. Только когда его рука вышла из воды, рыба-нож отреагировала и ожила в его ладони.

Благодаря технике "взгляд и запах" и скорости кошачьего кулака, ему будет так же легко поймать рыбу в реке, как и огурцу в алтаре кимчи.

На берегу реки в устье долины Цзян Ми уже построил костер и стоял у него, оглядываясь вокруг, ожидая возвращения Нин Тао. Раз, два, три, четыре, ночь благословенна!"

"Ты умеешь делать рыбу?" Нин Тао спросил случайно.

Цзянь Ми улыбнулась и сказала: "Конечно, я знаю, моя мама передала меня, не волнуйся, я позабочусь о рыбе".

"Иди, я посмотрю на огонь". Нин Тао сел у костра, вытащил мобильник и осмотрелся, здесь все еще не было сигнала. Он временно отказался от идеи позвонить Цзян Хао и попросить ее помочь проверить личность Ту Вэньцзиня и Тан Цзисяня.

Менее чем за десять минут четыре меч-рыбы были обработаны, а когда он вернулся к костру, он накрутил на них ветки и зажарил их. Скоро здесь будет полно рыбы.

Поев рыбу, Нин Тао и Джейн Ми заснули у костра.

Нин Тао сказала: "Джейн Ми, ложись спать, завтра утром у нас долгий путь".

"Хмм." Джейн закрыла глаза, но быстро открыла их снова: "Брат Нин, вы сказали, что команда археологов может найти, что насчет города Инь Юэ?"

Нинг Тао на самом деле тоже размышлял над этим вопросом и сказал: "Может быть, а может быть, и нет, в зависимости от того, что они делают, не волнуйся об этом".

"Они точно не найдут его".

"Как ты можешь быть так уверен?" Нин Тао любопытно посмотрела на Джейн Ми.

Я прочитал очень мало, но я также знаю, что некоторые вещи связаны с удачей", - сказал вкратце. Они даже не вернут тебе доброту Большого Брата Нинга за то, что он спас тебе жизнь, они такие тонкосердечные, какое благословение они могут иметь".

Нинг Тао улыбнулась: "Иди спать".

Ян закрыл глаза и спал, он был очень истощен в последние два дня, он закрыл глаза и заснул вскоре.

Нин Тао посмотрел на Цзянь Ми, которая вскоре должна была войти в страну снов, но он все еще размышлял над словами Цзянь Ми о благословении, и был несколько тронут. Сейчас люди хотят получить это, хотят получить это, хотят получить это, человеческая природа уже давно провалилась во всевозможные желания, но сколько людей в мире действительно получили то, что они хотят? Если забыть даже самый главный принцип человеческой сущности: "Нет большего блага, чем знание и воздаяние добра", то какое благословение можно сказать?

Несколько хищных птиц внезапно взлетели на берег реки.

Птицы не летают по ночам, если их что-то не пугает.

Нин Тао, который был начеку, не реагировал полусердечно, а только перемещал послесвечение из угла глаз в направление, в котором птица взлетела, и именно в этом процессе он пробудил глаза и нос до состояния, когда смотрел и нюхал.

Лес молчал.

Предшествующее погодное поле формы жизни вошло в поле зрения Нинг Тао, а по характеристикам предыдущего погодного поля это была женщина. Сразу же после этого его нос тоже уловил запах, высвобождаемый телом женщины. Несмотря на то, что он был окутан в темноту через деревья, ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы определить личность другой стороны - Tang Zixian - в силу характеристик поля погоды и запаха тела.

"Шпионишь за мной? Наверное, это приборы ночного видения". Сердце Нин Тао мрачно говорит: "Похоже, что этот Тан Цзисянь, скорее всего, кто-то из семьи Тан, если нет, то, скорее всего, это кто-то из Бай Шэна". Однако, как семья Танг или Белый Святой могли послать обычного человека, чтобы шпионить за мной?"

Беззвучно рука Нин Тао также переместилась к его талии, и если он решит, что другая сторона собирается напасть на него, то без колебаний вытащит баржу и прострелит мимо него одним выстрелом.

Но в конце концов этого не случилось.

Через десять минут или около того, Тан Цзисянь тихо поднялся вверх, а затем снова спустился в горный лес.

Лишь после исчезновения Тан Цзисяня Нин Тао поднялся вверх и вошел в русло реки, а затем осторожно проследил за ним. Тан Цзисянь имеет в руках прибор ночного видения с тепловизором, который скрывает тепло, излучаемое ее телом, когда она проходит через реку.

Тан Цзисянь вошел в долину, вышел из горного леса и вернулся из земли реки к ней и палатке Ту Вэньцзиня.

Нинг Тао склонился и похоронил почти все свое тело в речной воде, прежде чем подойти к палатке на берегу реки.

Голос Ту Вэньцзиня исходил из палатки.

"Зиксиан, ты нашел что-нибудь?"

"Шшш". Голос Танг Цзисянь: "Что я тебе говорил?"

"Я... не спрашиваю, когда мне не следует." Голос Ту Вэндзин.

"Раз уж ты это помнишь, зачем спрашивать? Ты помнишь, что я тебе говорил раньше, ни слова об этом."

"Да". Голос Ту Вэндзин был наполнен благоговением.

"Ладно, уже поздно, я иду спать." Голос Тан Цзисяня.

"Я, я лучше пойду и пересплю с механиком." Голос Ту Вэндзин.

"Ты никуда не пойдешь, просто оставайся в этой палатке". Голос Тан Цзисяня.

"Так что... ладно". Голос Ту Вэндзин.

Из палатки в спальный мешок шелестел чуть больше, а потом было тихо.

Нин Тао также сдался после того, как пробыл в воде более десяти минут или около того, и до сих пор не слышал никаких звуков, он расслабил свое тело и плывет вниз по течению с водой. Течение в русле реки было быстрым, и его голова продолжала биться о твердую породу, но ничто, кроме небольшой вибрации, не могло его повредить.

Личность этого Тан Цзисяня и ее мотивы уже пробудили его величайшее любопытство.

Как босс котируемой интернет-компании, Ту Вэньцзинь, как младший брат перед Тан Цзысянь, послушная и послушная, какой она благородный статус! Но какую цену она готова была заплатить за то, чтобы спать в палатке с Ту Вэньцзинь, чтобы скрыть свою личность?

Как Нинг Тао мог даже не подумать об этом.

Вернувшись на речной пляж в устье долины, костер еще горел, и Джейн крепко спала.

Нин Тао протянул руку и прижал ее к шее Цзянь Ми, и под действием особой духовной силы Цзянь Ми заснула полностью, неспособная проснуться даже от грома.

Нинг Тао взял его с собой и пошел в горный лес, отпирая кровавый замок, чтобы вернуться в клинику "Небеса за пределами", а затем снова отпирая кровавый замок, чтобы войти в комнату Джейн. Он положил Джейна на кровать, оставил ему записку и вернулся в Небесную клинику. На следующую ночь у него было еще одно важное дело, которое заключалось в рафинировании этой облачной руды.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0228 Глава 10 Уточнение, лезвие заклинания**

0228 Глава 10 Утончение, Клинок Затмения Семизвездные огни в клинике за пределами неба мерцали, черно-белые qi Доброй и Злой Триподы были переплетены, и человеческое лицо на штативе имело закрытые глаза, не потрудившись посмотреть на Нинг Тао.

Это было нормой для Небесной внешней клиники, и Нинг Тао уже давно привык к ней и почти онемел.

Этот кусок облачной руды, который был вывезен из города Инь Юэ, был помещен на стол, и чтобы не тратить его впустую, Нин Тао также специально набил на стол кусок белой бумаги, чтобы минеральный порошок не пролился на пол.

Рафинирование непосредственно с американским кастрюлей с благовониями, или рафинирование чего-нибудь?

В этом выпуске Нинг Тао был запутан почти десять минут. Прямо с американским благовоном, он не знал, что будет перерабатывать. Он также хотел сделать скальпель, но облачная руда была настолько ценной, что он даже не знал ее состава и свойств, поэтому он просто использовал ее, чтобы сделать скальпель, если она не удастся, это будет большой потерей.

"Забудь об этом, слишком ленивый, чтобы думать об этом, я усовершенствую то, чего мне не хватает, и если я потерплю неудачу, я включу это в баржу как духовный материал". Нинг Тао тоже не удосужился подумать об этом и уделил пристальное внимание рафинированию скальпеля.

На этот раз он получил дошкольный скальпель и ему не хватило скальпеля, чтобы отрабатывать свои ножевые навыки.

Приняв решение, Нин Тао разрезал облачную руду пополам с помощью ножа, используемого для резки трав, а затем расплющил инструмент, используемый для измельчения трав в порошок. Его план состоял в том, чтобы сначала смешать минеральный порошок из облачной руды с водой и сформировать глину, затем размять ее в форме скальпеля и, наконец, рафинировать, как гончарную посуду. Однако он передумал, когда захотел принести воду и грязь. Облачная руда была таким загадочным и драгоценным духовным материалом, что использовать водопроводную воду и грязь было бы пустой тратой времени.

Нинг Тао подумал об этом, затем взял обычный скальпель и сделал надрез на ладони левой руки. Капля крови капала в тоноподобный облачный минеральный порошок руды, который быстро приобрел красновато-черный цвет.

Он быстро остановил кровотечение на ладони, а затем начал контактировать с грязью. В порошок попало полукруглое облако руды, а грязь была еще меньше, размером с яйцо. Это связано с тем, что его структура полна сотовых глаз, которые при измельчении в порошок естественным образом становятся меньше.

После сверки глины Нин Тао ущипнул глиняный нож, как обычный скальпель, только размер был немного больше, почти в 1,5 раза больше, чем у обычного скальпеля. Этот размер немного великоват, как скальпель, но его легче использовать в качестве оружия, больше похожего на специальный военный нож.

После того, как все приготовления были завершены, Нин Тао вложил глиняный нож в Мэй Сян Дин, а затем отпустил огонь дана, чтобы отшлифовать его.

Черное и белое пламя прыгают вверх и вниз от Трипода Красоты и Аромата, отражая черно-белый Ци в Триподе Добра и Зла, с оттенком "Большой и Маленький брат".

Когда это было не слишком долго, чтобы уточнить, клочок аромата внезапно появился из Mei Xiang Ding, с ароматом девственности, запах сотни цветов и меда, и слабый запах крови, которые смешиваются вместе, чтобы сформировать очень магический смешанный запах, как запах загадочной кухни, очень хороший запах.

"Если кусочек восхитительной кровяной палочки изыскан..............................................................................................................................................." Нинг Тао был в испуганном настроении.

Рафинирование было закончено в течение получаса, но это еще не конец рафинирования, но Ningtao's Dan Flame не продолжалось, и он был слишком устал и ему нужно было отдохнуть.

Черно-белое пламя дана исчезло, а глиняный меч в Мэй Сян Дао раскрылся.

Впервые глиняный нож был рафинирован в керамический нож, чернота которого была полупрозрачной красной и черной, как чернила, как будто он мог проглотить свет. Красный, как огонь, как будто горит пламя. Только этот конкретный цвет делает его необычным!

После этого он вернулся в кастрюлю с благовониями и выпустил огонь, чтобы очистить его.

Прошло еще полчаса, и во второй раз Пламя Дана стало неустойчивым и потушенным.

Нин Тао, уставший и уставший, отправился смотреть на скальпель перед Mei Xiang Ding. Цвет скальпеля все еще был черным с красным, но он выглядел более чистым, с металлическим блеском слабым над телом. Аромат, похожий на изысканный, еще легче, и он не очень заметен, если не чувствовать его аккуратный запах.

Это было хорошо, если его аромат не уменьшается, а вместо этого становится сильнее, тем более он был уточнен, в будущем, если он взял его в бой с кем-то, его враг должен будет только фиксироваться на запах скальпеля, чтобы предвосхитить его позицию и маршрут атаки. Это было бы неловко.

Прочитав его, Нин Тао вернулся, чтобы провести первые три уровня возделывания перед Триподом Добра и Зла, предлагая духовную энергию во время отдыха и культивирования своих сил.

После полутора недель работы по методу гонга Нин Тао вернулся к рафинированию перед триподом Мэй Сян........

Третье.

Четвёртая.

В пятый раз...

Десятый рафининг.

Базз!

Звук звона штатива исходил от Мэй Сян Дао, и черно-белое пламя дана быстро исчезло. Дело не в том, что пламя Дан стало неустойчивым из-за усталости, а в естественном восстановлении успеха НПЗ.

Нин Тао присел перед кастрюлей с благовониями Mei и взглянул на нее с первого взгляда, его глаза внезапно повернулись неподвижно.

Объем скальпеля в штативе немного уменьшился, что является причиной удаления примесей после рафинирования, что является нормальным явлением. Но поскольку это был легендарный материал высшего духа, то его собственные примеси были почти ничтожны, и если надо сказать, что он очищал от некоторых примесей, то большинство из них были в его собственной крови.

После десяти доработок лезвие скальпеля было как будто закалено черным металлом и красным металлом, и оба были идеально объединены, чтобы эволюционировать в новый материал металлического духа. Еще более удивительным было то, что черная часть лезвия не двигалась, в то время как красная часть, казалось, текла медленно, как будто по венам текла настоящая кровь!

Нин Тао разбудил свои глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, а затем увидел, как из скальпеля высвобождаются клочья ауры. Первоначальный аромат, похожий на аромат гурмана, полностью исчез, оставив только слабый аромат чистого источника ауры.

Нин Тао силой сдержал волнение в сердце и схватил скальпель в руке. Он тяжелый в руке, и он примерно такой же, как и общий вес минерального порошка. Это еще раз доказывает, что хотя облачная руда и называется рудой, она практически не содержит примесей.

Нин Тао держал скальпель и мягко размахивал им, оставляя в пустоте линию красноватых теней. Это мгновенное зрелище было похоже на первые лучи света, пронзающие тьму! Восход солнца!

Одно движение его ума, золотые сверкающие слова и узоры появились в сознании Нин Тао, и движения в его руках тихо изменились. Скальпель проходил сквозь пустоту, свет лезвия резал пустоту, а воздух горел так, как будто он был испечен огнем! Черное тело лезвия, кровавое пламя, тень лезвия, оставшегося в пустоте, было похоже на круг изуродованных солнечных затмений!

Скальпель, очищенный десять раз до и после использования Мэй Сян Дин, все еще не считался волшебным оружием, но он может быть очищен и имеет преимущество уточнения, он поднимет способность самого материала на значительную высоту.

Нин Тао посмотрел на скальпель в руке, который был черным, как чернила, но, казалось, в нем горела кровь, и вдруг в сердце захотел дать ему имя, а потом на самом деле сделал: "В будущем будем называть тебя "Клинок Затмения"!

Это не просто имя, вырванное из воздуха, оно похоже.

Нин Тао не осмеливается сделать больший шаг, это ведь клиника за пределами неба, если она спровоцирует его контратаку, щелкнет и сломает скальпель, то ночью тяжелый труд напрасно потрачен впустую.

Нин Тао убрал скальпель и вытащил свой мобильный телефон и баю Ту Вэньцзинь.

Поисковая система Baidu дала ответ в мгновение ока, Ту Вэньцзинь является основателем Doujiao, веб-сайт, который является развлекательной платформой, в основном небольшой обмен видео и веб-драматургии, в настоящее время очень горячо. Оценка его активов на Байду составляет 12 миллиардов долларов, и он действительно молод и способен.

В энциклопедии Байду также есть его предпринимательская история, он родился в очень обычной семье рабочих. Родители продали ему дом, чтобы он мог учиться за границей, но он также стремился начать свой бизнес за границей и получил инвестиции. После возвращения в Китай, плавание прошло гладко, с большим успехом всего за три года.

Нин Тао последовала за Нин Тао и вернулась на страницу энциклопедии Ту Вэньцзиня "Байду", глядя на абзац текста, как будто в мыслях.

В энциклопедии Байду говорится, что он учился в США, в Гарвардском университете, открыл там бизнес, получил инвестиции, затем вернулся в Китай и сделал большой всплеск. Но энциклопедия Байду, как он или должны были инвестировать, и кто дал ему инвестиции, но нет никакой информации вообще.

В конце концов, это энциклопедия Baidu, и любой может ее отредактировать, и невозможно определить истинное или ложное содержание.

Тем не менее, Нинг Тао все еще создал некоторые ассоциации, основанные на содержании поиска: "учиться в Соединенных Штатах и получать инвестиции туда". Он стоит десятки миллиардов долларов, но он делает все, что хочет Тан Цзисянь, и ведет себя как неполноценный. Если да, то насколько богатым должен быть Тан Цзисянь? Даже если женщина ее уровня стремится к цивилизации Инь Юэ, она должна более или менее нанимать телохранителей мирового класса, так?"

Женщина, капающая в очаровании.

Независимо от того, что это за догадки и насколько они надежны, в конечном счете, это всего лишь догадки, и любая догадка может быть неверной, пока не будет доказано обратное.

Нин Тао собрал свои мысли, достал мобильный и набрал номер Цзян Хао.

С телефона поступил системный сигнал: "Извините, номер, который вы набрали, выключен..."...

Нинг Тао слегка нахмурился: "Как это выключилось? Снова начался эксперимент по поиску предков?"

Когда он был в Шэннунцзя, он хотел позвонить Цзян Хао и попросить ее помочь проверить, как там Тан Цзисянь и Ту Вэньцзинь, но в девственном лесу не было сигнала. Но, к его удивлению, он вернулся в официальный город, но телефон Цзян Хао был выключен. Была только одна ситуация, когда ее телефон отключался, и именно тогда она выполняла важную миссию.

Нинг Тао немного прибрался, а затем подошел к стене, которая была расписана множеством чертовых замков. Он направил ключ на замок с кровью, ведущий в город Инь Юэ, но через минуту колебаний ступил на автомобиль с аккумуляторной батареей Тэндо и вставил ключ в замок с кровью, ведущий к "Маленькой Госпоже" в Маунтин Сити.

Дверь удобства открылась, и Нинг Тао исчез во тьме вместе с людьми и машиной.............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0229 Глава 0229 Кто знает мою боль?**

0229 Глава 0229 Кто знает мою боль? На самом деле, цивилизация народа Инь Юэ, кто на самом деле Тан Цзисянь и что такое большой заговор, эти вещи менее важны, чем одно, и это аренда клиники. В этом месяце не будет модернизирована, аренда клиники также две тысячи баллов добрых и злых денег клиники, в то время как счет книги Бамбук Джейн только тысяча триста двадцать один балл добрых и злых денег клиники, тем не менее, более шестисот баллов добрых и злых денег клиники не хватает. Так что вместо того, чтобы идти в лес, чтобы следить за Тан Цзисянь и Ту Вэньцзинь и археологической командой, терпя укусы комаров и скуку, лучше вернуться домой и заработать немного денег на диагностику добра и зла. Он считал, что помимо города Инь Юэ Мань и облачной руды, он также был мишенью Тан Цзисянь, так что рано или поздно она покажет своих приспешников, так зачем торопиться?

Удобная дверь Небесной внешней клиники открылась на каменной стене, а в пещере Цин Чейсинга появились Нинг Тао и электромобиль Небесный Дао.

В следующую секунду, когда линия зрения вернулась в норму, Нин Тао замер, и его сердце как будто было сожжено кем-то, его кровь qi взлетела вверх, вот-вот вылезет из ноздрей и рта.

В "Маленькой госпоже" два змеиных демона все еще спят. Цинь Чжоу лежала на боковой стороне к внешней стороне дивана, сзади нее лежал Белый Цзин, обхвативший ее руками талию. У обоих змеиных демонов на теле были только бюстгальтер и треугольные брюки, с очень небольшим количеством ткани. Белый Цзин белый, обнимает кожу и немного полупрозрачный. Идеальная фигура с девятью головами, прижатая к первозданным белым простыням в удобной, естественной позе, изгибы стройных бедер и стройной талии не могли быть преувеличены смертельным соблазнением. Тот, за которым гнался Цин, был голубоватым, непрозрачным, но в то же время немного рыхлым, настолько, что всегда было искушением подглядывать больше сквозь какую-нибудь трещину или что-то еще, чтобы разгадать ее тайну. Та же фигура с девятью головами, с плоским, похожим на джади животом и парой ошеломляющих ног, занимающих две трети ее тела, подвергается воздействию воздуха без какого-либо покрытия и является смертельным искушением.

Ранним утром, можете ли вы сделать что-нибудь жизнерадостное, например, прочитать несколько английских слов, или старую поэму, или что-нибудь в этом роде, как можно лечь в постель и хорошо провести время?

Следующий второй Нин Тао вошел в пещеру, Бай Цзин и Цин Чжуй глаза открыты в то же время.

В следующую секунду с кровати спрыгнул Цин Чейсинг Кости из одежды, "Брат Нинг!"

Ласковый звонок, голос еще не успокоился, и неважно, что Нинг Тао все еще сидит на электромобиле "Небесный Дао", наложница "Небесная Судьба" в объятиях Нинг Тао. Как сильно она скучала по нему за последние несколько дней? Ее реакция на данный момент была ответом.

С теплым ароматом и мягким нефритом в руках и большим количеством контакта с кожей, нервы вокруг Нинг Тао были напряжены, и было место, где у него, казалось, было острое воспаление, которое было трудно переносить.

Белый Цзин медленно встал с кровати: "Ничего страшного, все в порядке, ты можешь делать все, что угодно передо мной, я не стеснительная маленькая девочка".

Нинг Тао, ".........."

Невозможно говорить об этом.

Хорошо, что Цинь Чжуй, наконец, отпустил его, его лицо было наполнено радостью и счастьем: "Брат Нин, где ты был последние несколько дней? Я звонил тебе несколько раз, не дозвонившись."

Нинг Тао вышел из машины и толкнул аккумуляторную машину на улицу: "Вы, ребята, оденьтесь первыми, я подожду вас снаружи, у меня есть кое-что очень важное, что я должен вам сказать".

Белый Цзин прыгнул с кровати, и белая тень заблокировала переднюю часть аккумуляторной батареи автомобиля: "Что ты не можешь сказать дома, ты должен выйти на улицу? Мне даже не стыдно, тебе все еще стыдно?"

Что это за родственники?

Нин Тао пыталась сдвинуть голову машины в сторону, но Бай Цзин широко распахнул ей руки. Небеса запрещают, что именно с броском ткани над ее телом, можно представить, как раздражает такое действие.

Цинь Чжоу взяла своё голубое платье и сказала, когда носила его: "Сестра, позволь тебе носить его, как тебе угодно, брат Нин стесняется, это нехорошо для тебя".

Бай Цзин сверкал на Цинь Чжуй: "Я делаю тебе одолжение, идиот".

Пока Цин Чжуй и Бай Цзин одевались, Нин Тао также дал краткий отчет о том, что произошло за последние несколько дней. Он также вытащил лезвие затмения, которое он доработал, и показал его Цин Чжуй и Цзин Баю.

Цинь Чжуй взволнованно держал Лезвие Затмения и танцевал, но ничего не осталось в пустоте, как будто танцуя черным обычным скальпелем с красным узором.

"Брат Нинг, ты говорил, что всю ночь занимаешься усовершенствованием, но в этом нет ничего особенного, он нигде так не хорош, как в твоей машине с электрическим аккумулятором." Цинь Чжуй сказал, а затем принёс лезвие затмения Бай Цзину.

Она вернула лезвие затмения Нин Тао в безвкусной манере: "Это не волшебное оружие, я думаю, ты потратила такой хороший духовный материал впустую".

В этом тоне она, очевидно, не знала, что это за облако духовного материала.

Нин Тао также не объяснил, что он не может нормально использовать обычные культиваторы и магическое оружие демонов, а вещи, которые он рафинировал, обычные культиваторы и демоны, естественно, тоже не могут использовать их нормально, это нормальное явление. Он убрал лезвие затмения: "Через несколько дней я покажу вам город лунного народа Инь, вы удивитесь, это чудо".

"Брат Нин, я хочу посетить город Лунного народа Инь прямо сейчас, ты отвезешь меня туда." Чейз Цин выглядит нетерпеливым.

"Я тоже пойду, не пытайся меня бросить, или я позволю моей сестре развестись с тобой." Уайт сказал.

Нин Тао горько улыбнулся: "Сестра Бай, вы хорошо говорите?"

Девушка сказала: "Я не хочу, чтобы ты волновалась, но ты должна взять меня с собой".

Нин Тао сказал: "Торопиться некуда, всего несколько дней спустя, хорошо подготовиться, я хочу, чтобы в следующий раз, когда я пойду, было понятно, что это место. Я здесь в основном для того, чтобы заработать немного денег на тренировках. День сбора арендной платы в клинике становился все ближе, и мне приходилось рано готовиться. Я попросил Су Я помочь мне найти пациента, у которого есть Заслуга Доброго Разума, после всего этого времени, на ее стороне должен быть пациент, я хочу подойти и посмотреть".

"Тогда я принесу тебе плохих парней, старое правило." Цинь Чжоу сказал: "Что бы Нин Тао ни говорил, она делает.

Услышав ее слова, сердце Нин Тао вздохнуло, наполненное поражением. Так называемое старое правило заключается в том, что она находит нечестивых, убивает нечестивых, а затем исцеляет грех, зарабатывая злые помыслы. Он заработал деньги для клиники, но грех в теле Цинь Чжоу становится все тяжелее и тяжелее, так что, возможно, он действительно станет тем злодеем-лидером, от которого клиника избавится. Тем не менее, арендная плата в клинике Тяньвай становится все выше и выше, и если он не зарабатывает ее какими-то недобросовестными способами, просто честно занимаясь медициной и лечением больных, то следующим днем сбора арендной платы в клинике Тяньвай будет день его смерти.

Это вопрос без ответа, по крайней мере, на данный момент.

Уайт сказал: "Я тоже буду следить за этим, с такой целью, я буду следовать твоим старым правилам".

Нинг Тао сказал: "Как это сработает?"

Белый сказал: "Почему бы и нет? Цинь Чжуй - моя сестра, ты - мой шурин, мы - семья, семья, которая не говорит ничего необычного. Кроме того, если бы ты не поднял на меня внушение золотой змеи, я все равно был бы марионеткой Белого Святого, так что просто считай меня наградой".

Она так и сказала, и Нинг Тао больше ничего не могла сказать.

"Кстати, что Ху Юаньлу дал нам зеленый свет, чтобы выдать нам лицензию сегодня, я должен пойти в мэрию". В эти несколько дней контактов, каждый раз, когда мы встречаемся, он упоминает, что хочет тебя видеть, я вижу, что он плохо себя чувствует, возможно, он немного болен, ты хочешь поехать со мной, чтобы встретиться с ним"? Уайт сказал.

Нин Тао сказал: "Иди, люди нам помогли, я тоже должен что-то делать для людей, я не хорош в других вещах, но это нормально - ходить к врачу и лечить пациента".

"Хорошо, тогда мы пойдем в мэрию, я возьму фотографии, а ты проверь его." Уайт сказал.

Нин Тао сказал: "Где старейшина Инь?"

Грин Чейз сказал: "Он вернулся в свое старое логово, или я позвоню ему и попрошу приехать".

Нин Тао сказал: "Лучше мне самому позвонить ему, у меня есть еще кое-что, с чем я могу попросить его помочь мне".

Нин Тао набирал три раза перед тем, как набрать телефон Инь Мо Лана.

"Простите, телефона раньше не было". Голос Инь Мо Лана вышел из телефона.

Нин Тао открыл дверь в горы и сказал: "Старейшина Инь, мне нужна ваша помощь".

Голос Инь Мо Лана: "Почему ты так вежлив со мной? Я уже принял Предковую таблетку, которую ты дал мне, моя демоническая сила значительно возросла, и ты дал мне два преобразования до и после, и я даже не вежлив к тебе.

Нин Тао улыбнулась и сказала: "Ну, тогда я не буду с тобой вежлив, я встретил женщину по имени Тан Цзисянь в Шэннонцзя, я не уверен в ее личности, ты дикий, Гуан, проверь ее для меня".

Голос Инь Мо Лана запел от спекуляций.

Нин Тао сказал: "У меня также есть некоторые сомнения, но нет никаких доказательств того, что она может быть человеком Бай Шенг". Ее сторона последовала за человеком по имени Ту Вэньцзинь, этот человек тоже не прост, он является основателем компании, зарегистрированной в интернете, вы можете искать его информацию в один клик Baidu, вы можете использовать его как отрыв от него".

"Хорошо, ждите моего сообщения". Сторона Инь Мурана повесила трубку.

Изначально Нин Тао хотел поговорить с ним о цивилизации Инь Юэ и городе Инь Юэ, но он не ожидал, что парень так быстро повесит трубку. Он также не звонил снова, в следующий раз, когда мы встретимся снова, чтобы сказать ему то же самое, сейчас, чтобы сказать ему, вместо этого это повлияет на старую династию Мин, чтобы сделать положительную вещь.

Трое из них вышли из пещеры, и Нин Тао наступил на автомобиль с аккумуляторными батареями, Цин Чжуй в середине и Цзин Бай в задней части, и трое из них были переполнены на автомобиле с аккумуляторными батареями. Хорошо, что Нин Тао уже привык к этой езде позиции, он завинтил электрическую дверь и поехал вниз с холма.

В горном лесу не было дороги, шишки были настолько тяжелыми, что с каждым содроганием спина Нинг Тао страдала от ушибов и сокрушительных травм. Спускаясь с холма, электрический велосипед Tien Dao необъяснимо имел дополнительный ручной тормоз.

Войдя в конец Садовой улицы, Нин Тао увидел полуразрушенное здание, которое когда-то было Тяньцзинской внешней клиникой, двери комнат были плотно закрыты, и внешний вид не сильно изменился по сравнению с предыдущей Тяньцзинской внешней клиникой. Он хотел остановиться и спуститься, чтобы посмотреть, но Бай Цзин сказал: "Не надо смотреть, там ничего нет, мы с сестрой уже посмотрели".

Также ожидается, что ситуация будет такой: Нинг Тао ничего не сказал, завинтил электрическую дверь, ускорился в сторону пагоды Гарден-стрит, вышел из Гарден-стрит и направился к городскому правительству.

Возвращение в Маунтин Сити было бы тем же самым, что и возвращение домой, но ему не хотелось возвращаться домой. Он не хотел этого признавать, но это была правда, и он неявно пришел к выводу, что клиника - это его дом. Клиника Тяньвай находится в Горном городе. Клиника Тяньвай находилась в официальном городе, а его дом - в официальном городе.

Электрический автомобиль Тянь Дао летает весь путь, воплощая в жизнь эффект локомотива стоимостью в сотни тысяч долларов, а юбки Цинь Чжоу и Бай Цзин летают, притягивая бесчисленное количество завистливых глаз.

Но кто знает о боли в сердце доктора Нинга?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0230 Охлаждение на солнце**

Глава 0230 Охлаждение на солнце Лицензия Китайской благотворительной компании была выдана Бай Цзину, Цин Чжуй и Инь Мо Ланю, все из которых являются акционерами. Нинг Тао не входит в их число, стартовые средства даются им, но он даже не берет долю. Он не делил так долю участия, и я не думаю, что это тоже Цин Ци, это в основном Бай Цзин.

Нин Тао тоже не беспокоит, но отныне благотворительность Шэньчжоу будет тем, кто будет управлять Цзин Бай, и ее пятьдесят-процентная доля будет необходимой мерой, чтобы дать ей лучший контроль над компанией

Ху Янлу действительно был болен, его щеки были опухшими, глаза были потемневшими, и его кожа была лишена крови и сияния, была только больная бледность. После встречи и общения в чате на несколько минут, Нин Тао использовал приемы поиска и обоняния, чтобы диагностировать проблему для Ху Янлу, и в одно мгновение он был уверен, что с Ху Янлу что-то не так.

Ху парадолу последовало: "Я просто хочу умолять доктора Нинга показать мне болезнь, если тебе удобно, теперь я хочу попросить тебя показать мне".

Нин Тао сказал: "Видеть не обязательно, ваше состояние мне понятно, просто нужно найти подходящее место для лечения".

У Ху Парасолю на его лице было удивленное выражение: "Доктор Нин, вы даже не знаете, где я болен, до того, как вы меня осмотрели?"

Нин Тао слабо сказал: "Хронический нефрит и очень тяжелая гиперплазия предстательной железы, ваши щеки опухшие, ваша кожа не имеет газообразного сияния, а ваши глаза безбожны, все это вызвано нефритом, почка является сущностью жизни, когда она больна, вы можете видеть ее с первого взгляда". Однако хронический нефрит не должен быть смертельным заболеванием, но причиной нефрита является размножение предстательной железы, трудности с мочеиспусканием, что приводит к накоплению жидкости в мочевом пузыре, а также токсинов в почках. Корень заболевания находится в простате, и только вылечив простату, вы поправитесь. Если не вылечиться, этот убьет тебя, я боюсь".

Ху Янлу напрягся, так серьезно? Доктор Нинг, не пугайте меня."

Нинг Тао сказал: "Ваша простата начала болеть, это не то, что можно исправить инъекцией или лекарством".

Ху Ёру еще больше нервничала, "Поражения"? Так... какое от этого лекарство?"

Операция, при нормальных условиях, в больнице удалит простату, но воздействие на вас будет большим", - сказал Нинг Тао (Ning Tao). Операция, которую я вам делаю, заключается в том, чтобы удалить повреждения, снять простату и дать вам противовоспалительное средство. Мэр Ху, вы тоже не должны нервничать, на самом деле это небольшая операция".

На самом деле у него есть еще один вариант, который заключается в том, чтобы пойти в клинику за пределами неба на лечение. Однако он не мог видеть хороший ци из тела Ху Янлу, но Ху Янлу тоже явно не был плохим человеком. Ему не нужна была бамбуковая тетрадь, чтобы поставить диагноз, он также мог догадаться, что Ху Майлу имел либо три или пять баллов хороших мыслей и заслуг, либо один или два балла злых мыслей и грехов на его теле, и он бы многое потерял, если бы он взял клинику маршрут. И, как только вы идете по маршруту клиники, будь то Ху Йору маленькое добро или маленькое зло в конце концов забудет его, сейчас самое время для благотворительной Шэньчжоу укорениться в горном городе, мэр друг, чтобы заботиться о нем, не говоря уже о преимуществах, удобство, конечно, есть. Поэтому он не стал бы думать о том, чтобы поехать по маршруту клиники, пока не прибегнет к крайнему средству.

Кроме того, он только что усовершенствовал лезвие Затмения, так что как он не мог захотеть опробовать свою технику лезвия Затмения и хирургического ножа для детей дошкольного возраста.

"Где операция? Как оперировать?" Ху Янлу спросил, немного бессвязно.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Салон подойдёт, мэр Ху, вам не нужно нервничать, это всего лишь небольшая операция".

"Ты говоришь о серьезной или незначительной операции?

Бай Цзин сказал: "Мэр Ху, если доктор Нин даже не может тебя вылечить, то в мире нет врача, который мог бы тебя вылечить".

"Я подумаю, подумаю". Ху сказал.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я останусь в Маунтин Сити на несколько дней, просто позвони мне, если хочешь сделать операцию".

Он понимает озабоченность Ху Юаньлу, операция здесь, разрез все еще поражение простаты, нормальные люди будут беспокоиться, что операция не удастся, инфекция или даже угрожает жизни или что-то в этом роде.

В этот момент вошёл сотрудник с могильным выражением лица: "Мэр Ху, прошлой ночью был ещё один".

"Что? Ещё один!" Ху Юэлутенг сразу встал и ударил по столу пощечиной: "Для чего они едят? Иди и скажи им, если еще есть..."

Перед тем, как слова были закончены, тело Ху Янлу дрогнуло, и он упал назад.

Сотрудник поспешил наверх и помог Ху Янлу: "Мэр Ху, посмотрите, кем вы стали, вам нужно спешить в больницу!".

Ху парасолю сел на стул: "Случилось еще одно, где у меня есть сердце, чтобы пойти в больницу, ты оставишь меня в покое, пойдешь и поговоришь с У Вэньбо, пусть он как можно быстрее раскроет дело, теперь люди беспокоятся, портрет нашего горного города тоже поврежден, как это может продолжаться, люди скажут, что мы некомпетентны".

Имя "Wu Wenbo" внезапно пришло в голову Нин Тао, в последний раз, когда он и Лин Цинъю ужинали, он столкнулся с Ян Хай и Шэнь Цзюнь ища неприятностей, Шэнь Цзюнь вызвал капитана по имени Чэнь Гоцзюнь, или Ву Вэньбо пришел, чтобы решить осаду. Ву Вэньбо был старшим инспектором полиции в системе полиции Горного города, имя, которое также вызывало у него плохое предчувствие.

"Бюро Ху, какое дело?" Нинг Тао спрашивал.

Ху сказал: "Порочный мужчина, который охотится на женщин, которые ходят в одиночку, уже убил пять молодых женщин всего за один месяц".

Персонал перефразировал: "Уже шесть, плюс вчера вечером было уже шесть". Убитая девушка была второкурсницей Ямагского медицинского университета и вышла купить тампоны после учебы на следующий вечер, но, несмотря на то, что это был ее физиологический период, зверь все равно не отпустил ее".

Такое описание было похоже на вливание ложки горящего кипящего масла в сердце Нинг Тао, гнев горел тихо, а злая сторона тихо просыпалась. Тем не менее, после практики третьего уровня Вводная Техника Культивирования, его контроль над злой стороной был еще больше усилен, и на данный момент, он был только холодно и страшно холодно в глазах, без неконтролируемой реакции.

"Проклятье! Этот парень, должно быть, извращенец!" Но Ху Ёру не мог контролировать свои эмоции и проклял, а потом добавил: "Чего ты до сих пор стоишь здесь? Давай, иди и поговори с Ву Вэньбо, я хочу, чтобы он раскрыл дело за меня через неделю!"

"Я сейчас приеду, мэр Ху, вам действительно нужно в больницу." Сотрудник не забыл дать совет, когда они уезжали.

Но Нин Тао знал, чего не было в словах Ху Янлу. Ху Янлу хотел пойти в больницу, связанную с Медицинским университетом, чтобы увидеться с врачом, но это было просто нехорошо говорить это перед ним, как врач.

"Доктор Нинг, тогда я позвоню вам, когда подумаю об этом, если что." Ху сказал.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда я вернусь первым".

Выйдя из здания городской администрации, Цин преследует лицо недовольства: "Что мэр Ху действительно упрямый, брат Нин ты любезно пришел, чтобы лечить его, но он не верит тебе, даже не осмеливается сделать небольшую операцию". Понятно, и не беспокойте его, отпустите в больницу, если он захочет".

Это нормально, что у него в сердце есть угрызения совести, и я напугал его, сказав, чтобы он разрезал повреждение на простате в гостиной", сказал Нин Тао. Если бы я сказал, что просто сделаю ему массаж и приму лекарства, он бы точно принял мое лечение. Однако, как врач, мой долг - сказать ему правду".

Бай Цзин сказал: "У тебя много правил".

Цинь Чжуй сказал: "Конечно, у брата Нина есть свои правила исцеления".

Бай Цзин пожал плечами и не дрался с Цинь Чжуем.

Нин Тао сказал: "Сестра Бай и Цин Чжуй, вы идите и займитесь компанией, пока я иду в школу".

Цинь Чжоу сказал: "Я хочу пойти с тобой в школу".

Нин Тао сказал: "Это место не может войти без разрешения, там что-то случилось, и, по оценкам, там тоже есть полиция, так что вам неудобно туда идти". Я все еще там студент, я могу попасть туда, и увидимся вечером".

Цинь Чжуй все еще хотела что-то сказать, но Цзин Цзин взяла ее за руку: "Отпусти его, он, наверное, хочет познакомиться с какой-нибудь одноклассницей, тебе неудобно ехать".

Цинь Цзюй хихикал: "Тогда я не пойду, брат Нин, ты будешь веселиться и рано женишься".

Нинг Тао, ".........."

После того, как попрощался с Бай Цзин и Цин Чжуй, Нин Тао ездил на электрическом автомобиле Tien Dao в медицинский университет Шаньчэн. Увидев дверь школы, знакомое чувство обрушилось на него, и он почувствовал гораздо больше эмоций в своем сердце. Он учился и жил здесь четыре года, вернулся и уже не мог найти этого ощущения.

Большая группа людей собралась вокруг аллеи рядом со школьными воротами, и вдоль дороги было припарковано несколько полицейских машин.

Ночью переулок был тускло освещен, а в переулке, где лежал школьный мусор, была куча мусора, в которую обычно заходят немногие. Нин Тао был знаком с окружающей средой, и когда он увидел толпу людей, наблюдающих за оживленной сценой вокруг входа в переулок, то понял, что с школьницей там произошел несчастный случай.

Нин Тао толкнул электрокарету Тянь Дао.

"Это жалко, только двадцать лет и мертвец."

"Ты хорошая девочка, ты грабитель, ты грабитель, ты грабитель, ты грабитель, ты грабитель, ты грабитель, ты грабитель, ты грабитель".

"Увы, это происходило так много раз в этом месяце, что я боюсь выходить на улицу ночью."

"Я действительно не знаю, что происходит с полицией, этот зверь совершил несколько преступлений и не может никого поймать."

"Я слышал, что преступник был очень хорош в контрнаблюдении и на месте преступления не осталось никаких следов, как вы позволили полиции поймать его?"

Толпа собралась вокруг ухаживающей гудящей болтовни, некоторые плачут, некоторые злятся, некоторые просто смотрят, выражение онемелости.

Сейчас осень, но Шанченг, кажется, застрял летом, и солнце светит ярко, и в нем душно жарко. Однако, здесь Нинг Тао почувствовала прохладу.

Нинг Тао намеревался запечатлеть запах, но с таким количеством людей здесь он сдался. Он поставил электрический автомобиль Тендо вне толпы и зажал его внутри.

"Разве это не........" вдруг раздался женский голос: "Разве это не одноклассник Нинг Тао?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0231 Глава 0231: Возвращение в альма-матер и встреча со старыми друзьями.**

0231 Глава Возвращаясь в альма-матер, чтобы встретиться со стариком Просто зажат к охранной линии перед Нин Тао, чтобы посмотреть на звук, знакомое лицо в его линии зрения, более пятидесяти лет, небольшие морщинки в углах глаз, бакенбарды также имеют некоторые белые волосы. Он узнал это с первого взгляда, женщину назвали Сюй Синьжун, учительница в школьной программе криминалистики, которая обучала его анатомии раньше и оказала ему некоторую помощь.

Появление Сюй Синьрона, по-видимому, было связано с делом, которое произошло прошлой ночью. Она держала в руках ящик с инструментами, и ее глаза были красными, не зная, плакала ли она или плохо спала. Она выглядела измученной и эмоционально подавленной.

"Здравствуйте, учительница Сюй, давно не виделись". Нинг Тао вздохнул.

Сюй Синьрон сказал: "Я слышал, что ты не интернировала в дочерней больнице, что случилось?"

Нин Тао горько улыбнулся: "Есть вещи, которые трудно сказать, лучше не говорить, кстати, учитель Сюй, вы здесь, чтобы помочь полиции в съемке сцены, есть ли подсказка?".

Сюй Синьжун покачала головой: "У убийцы сильные навыки анти-наблюдения, это не первый случай, нашу одноклассницу выбросили в мусорный бак в переулке после того, как она была убита, на ее теле нет ни малейшего намека на то, что есть какая-либо связь с убийцей".

Нин Тао был удивлен: "Я слышал, что убитый одноклассник был атакован убийцей, так что убийца не мог ничего не оставить, верно? Отпечатки пальцев, ДНК, или какая-нибудь перхоть, или волосы, или что-нибудь на убийце?"

Сюй Синьжун сказала: "Нет ничего, кроме вещей, связанных с ней, и я очень внимательно осмотрела место происшествия с несколькими полицейскими экспертами по следам, и наши выводы совпадают".

В этот момент из переулка вышли двое полицейских с мешком для трупов, и толпа зрителей быстро рассеялась, словно боясь заразиться чумой.

Офицер полиции в белых перчатках, закрыв нос рукой, зашел за обертку, а когда он подошел к оцеплению, посмотрел на Нин Тао, который стоял за оцеплением и разговаривал с Сюй Синьроном, он остановился на своих следах, а также отпустил руку, закрывающую нос: "Доктор Нин, зачем вы здесь?".

Этот офицер - Ву Вэньбо.

Нинг Тао вздохнул: "Здравствуйте, инспектор Ву, я вернусь в школу и проверю."

Ву Вэньбо, кажется, что-то вспомнил: "Упс, я забыл, ты читаешь здесь". Доктор Нинг, суперинтендант Цзян тоже здесь?"

Похоже, это то, что он хотел спросить.

Нинг Тао сказала: "Нет, она вернулась в Северную столицу".

Выражение Ву Вэньбо внезапно немного расслабилось, но он все равно был немного тяжеловат: "Доктор Нин, мне все еще нужно спешить обратно, чтобы организовать встречу, я угощу вас едой и соберусь после этих напряженных дней".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, инспектор Ву, идите делайте свои дела".

Ву Вэньбо ушел.

Сюй Синьрон тогда удивился: "Нин Тао, когда ты познакомился с У Вэньбо? Не могу поверить, что он даже купил тебе ужин."

В ее глазах Нин Тао - просто вдохновляющий молодой человек, который много работает и учится экономно. Статус Ву Вэньбо как человека, который знает Нин Тао, достаточен, чтобы удивить ее, но она только что услышала, что Ву Вэньбо очень вежливо пригласил Нин Тао на ужин, не правда ли, это странно?

Нинг Тао сказал: "Вообще-то, я не очень хорошо его знаю, это из-за друга, он, наверное, так сказал из-за этого друга".

"Так и есть". Кошка Сюй Синьжун склонилась над кордоном: "Ты возвращаешься в школу, как раз вовремя, чтобы мы прогулялись и поговорили с учителем о том, что ты сейчас делаешь".

"Хорошо". Нин Тао ответил, и он также случайно узнал о некоторых случаях из уст Сюй Синьрона. Другими словами, в прошлом он, безусловно, уклонялся бы от подобного и вообще не протянул бы руку помощи. Но теперь, когда он был владельцем клиники "Небеса за пределами" и выполнял задание для Небес, как он мог отпустить другого человека, когда встретил такого серийного убийцу?

Сюй Синьжун во время прогулки сказал: "На самом деле, я всегда очень любил тебя, ты так усердно учишься и так много работаешь, и твои усилия были вознаграждены, разве ты не получил возможность остаться в больнице, связанной с Медицинским университетом, почему бы тебе не поехать в больницу, связанную с Медицинским университетом".

Это был второй раз, когда она задала этот вопрос.

Изначально Нин Тао не хотела говорить об этом, но, увидев, что она так беспокоится о себе, он все равно заговорил: "Учитель Сюй, вы также знаете мою ситуацию, неважно, хочу я денег или нет, неважно, хочу ли я отношений, это был только день, когда я пошла сообщить, что мое место заменили Ян Хай". В семье Ян Хая есть люди, работающие в Бюро Здравоохранения, его семья также занимается производством медицинского оборудования, а его девушка - Тан Лин, дочь директора Танга из педагогического отдела школы. Ты понимаешь, что я говорю, не так ли?"

Сюй Синьжун бороздил брови: "Так вот почему теперь, когда в мире есть деньги и связи, ты можешь делать все, что захочешь"? То, что они делали, было откровенным издевательством и нечестным по отношению к тебе".

В мире никогда не бывает справедливости, и детям из бедных семей слишком тяжело ее достичь. Но этот инцидент был в прошедшем времени для Нинг Тао, его это совсем не волновало. Он остановился рядом с электрической машиной Тянь Дао, убрал пьедестал и толкнул машину с Сюй Синьруном к школьным воротам.

"Это твоя машина?" Сюй Синьжун с любопытством посмотрел на электрический автомобиль Tien Dao.

"Хмм." Нинг Тао ответила и подумала о том, чтобы спросить ее о девушке, которая была убита.

Сюй Синьжун, однако, обернул тему вокруг снова, ''Нин Тао, вам нужна моя помощь, чтобы пойти в больницу и поговорить об этом, чтобы увидеть, если это возможно, чтобы вернуться к практике снова. Мне больно, что студент вашего калибра не остается в больнице, связанной с Медицинским университетом для интернатуры".

Нин Тао сказал: "Спасибо, учитель Сюй, но не надо, я сам открыл клинику, я больше не хочу интернировать в больнице".

"Ты управляешь клиникой? Где это?"

"Гуанчэн".

"Ты бежишь в официальный город, чтобы открыть такую клинику?"

Нин Тао засмеялся: "Кстати, у меня там есть друзья, учитель Сюй, кто была убита сестра-студентка? Я не знаю, знаю ли я кого-нибудь."

Сюй Синьжун сказал: "Маленькую девочку зовут Чжоу Сакура, она с гор, я слышал, что семье тяжело, и школа устроила кого-то, кто проинформирует ее семью". Она вздохнула: "Родители так много работали, чтобы вырастить ее, наверное, слишком много, чтобы принять, что такая трагедия, как эта, случилась, мне трудно думать об этом, не говоря уже о ее родителях".

Нинг Тао сказал: "Очень грустно посылать человека с седыми волосами к человеку с черными волосами. Самое главное сейчас - привлечь убийцу к ответственности, я в эти дни в порядке, я готов помочь, я могу что-нибудь сделать?"

"Что ты можешь сделать?" Сюй Синьжун взглянул на Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Если ты мне веришь, я могу сделать все, что угодно".

Сюй Синьжун на мгновение подумал: "Полицейский коронер сказал, что на их стороне ограничена рабочая сила, на их месте уже пять трупов, и у них нет места для Чжоу Сакуры, который был убит прошлой ночью. Они собирались отправить тело Чжоу Сакуры в комнату вскрытия школы, чтобы я избавился от него на месте. Эти твои одноклассники имеют ограниченные способности и незрелые, я не думаю, что они могут это сделать, если ты хочешь помочь, как насчет того, чтобы прийти и стать временным помощником для меня?"

Нинг Тао умолял, и одним вздохом согласился: "Без проблем".

Говорили о двух людях, вошедших в школьные ворота, и как раз в то время, когда они входили, через ворота проехала скорая помощь и направилась в сторону здания лаборатории. Комната вскрытия школы находилась в здании лаборатории, и то, что, по-видимому, было втянуто в ту машину скорой помощи, было телом Чжоу Сакуры.

За машиной скорой помощи последовали две полицейские машины с закрытыми окнами, чтобы никто не мог видеть, кто сидит внутри.

Сюй Синьрон сказал: "Нинтао, мы должны поторопиться".

Нин Тао сказал: "Учитель Сюй, возьмите мою машину и езжайте быстрее".

Но, не дожидаясь, пока Сюй Синьжун залезет в электрический вагон Тяньдао, несколько молодых людей, только что пришедших от входа в школу, остановились в своих следах и один за другим посмотрели на Нин Тао со странным взглядом.

Никто из этих молодых людей, Нин Тао не знал, Тянь Мэнцзяо, Ян Тин и Ян Хай, а также несколько других были его одноклассниками. Через несколько месяцев после того, как мы не виделись, Ян Хай, казалось, немного набрал вес и немного повзрослел.

Ян Хай также смотрел на Нин Тао сложными глазами. Он несколько раз страдал от рук Нин Тао, и знал, что Нин Тао было не очень хорошо, так что он выучил свой урок.

Тянь Mengjiao, однако, видимо, не имеет такой хорошей памяти, вдруг увидел Нин Тао, и Нин Тао проведения аккумуляторной батареи автомобиля Tiandao, саркастические слова вышли: "Йоу, это не наш одноклассник Нин Тао? Прошли месяцы, вы сделали успешную карьеру, купив аккумуляторный автомобиль, а мы до сих пор работаем жалкими интернами в больнице". Затем она добавила: "В какой компании вы сейчас работаете? Мейтуан или Голодный?"

Лян Тин не мог не посмеяться: "Мэн Цзяо, вот что с тобой не так, не все электрические велосипедисты являются доставщиками, есть также возможность, что они доставщики". Она посмотрела на Нинг Тао: "Разве это не так, одноклассница Нинг Тао?"

Нин Тао просто улыбнулся и наступил на электромобиль "Небесный Дао", "Учитель Сюй, садись".

Сюй Синьрон тоже ничего не сказал, неся ящик с инструментами и забираясь на электромобиль Тэндо. На самом деле она хотела критиковать Тянь Менцзяо и Лян Тина, но, увидев, что Нин Тао ничего не сказал, она сдалась.

Нин Тао аккуратно принесла маленькую электрическую дверь, и электрический автомобиль Tien Dao направился в сторону экспериментального здания.

Тиан Менджяо и Лян Тинг не могли не взглянуть друг на друга, и Тиан Менджяо ворчал: "Это просто езда на электрическом мотоцикле, какой смысл тянуть? Кто ты такой, чтобы нас игнорировать? Бедный ублюдок!"

Лян Тинг также была полна обиды и мрачно сказала: "Ты будешь ездить на электрическом велосипеде только всю оставшуюся жизнь".

Они действительно злятся на тебя за то, что вы не виделись несколько месяцев, но ты даже не говоришь ни слова. Что ты имеешь в виду?

Только тогда Ян Хай сказал: "Ребята, вы действительно, зачем вы с ним разговариваете? Разве вы не знаете добродетели человека, который живет внизу социальной лестницы и при этом должен вести себя как элитный член высшего класса? Мне нехорошо смотреть на его лицо, забудь об этом, давай не будем говорить о нем, пойдем за лицензией нашего врача".

В таком случае, только когда Нинг Тао уйдет, он осмелится сказать это.

Девушка вдруг сказала: "Я вспомнила, только что женщина, которая носила ящик с инструментами, была не нашей школьной учительницей, она привела криминалистов, как Нин Тао могла быть с ней?".

Тиан Менджяо выпустил холодный смех: "Наверное, его упаковывают".

"Хаха......" Лян Тинг не мог не посмеяться вслух.

"В последнее время был серийный убийца, и ночью небезопасно, вам, девушки, лучше не выходить." Ян Хай сдвинул глаза и посмотрел на экспериментальное здание, он, кажется, что-то догадался: "Этот парень не пытается пригласить звезду в качестве судмедэксперта, не так ли?"

Тиан Менджяо последовал за ним и сказал: "Он судмедэксперт"? Кто он такой, чтобы быть судебным экспертом? Может ли он быть тем психованным убийцей, который вернулся, чтобы уничтожить улики?"

Лян Тинг подхватил: "На первый взгляд, этот парень нехороший, может, это он!"

Ян Хай выглядела озадаченной.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0232 ГЛАВА 0232 Лезвие Затмения и Слова Тела**

0232 Глава Затмение лезвия и язык трупа Чжоу Сакура труп лежал на кровати в морге, на самом деле это была не кровать, это был просто верстак из нержавеющей стали, который можно было переместить. Ее тело было покрыто белыми простынями, а одна нога была обнажена, бледной и бесцветной. На подошвах ног был мусор и грязь, которые, по-видимому, были запятнаны после того, как их выбросили в мусор.

Сюй Синьрон взаимодействует с полицейским судебным экспертом.

"Это уже шестой, я действительно не знаю, почему этот парень такой бессердечный, такая молодая девушка просто бичеванная до смерти." В голосе коронера был подавленный гнев и беспомощность.

Сюй Синьжун вздохнул: "Подсчитано, что, как и пять убийц перед ним, Чжоу Сакура в основном не будет иметь понятия об убийце на его теле. Тогда я задумался, что же могло зайти так далеко?"

Коронер покачал головой: "Не знаю, когда что-то подобное случается, сверху возникает сильное давление, пожалуйста, учитель Сюй, пожалуйста, помогите мне с этим разобраться". Мне нужно вернуться на место преступления и разобраться с некоторыми вещами, которые я нашел, и я перезвоню тебе".

"Хорошо, я свяжусь с тобой при первых признаках." Сюй Синьрон сказал.

Точно так же, как полиция Сюй Синь Жун Сун прибыла к двери, Нин Тао разбудил свои глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах. В мгновение ока тысячи ароматов затопили его носовую полость, и он быстро распознал и заперся на запахе Чжоу Сакуры, а затем начал искать во всех ароматах, исходящих от ее трупа, ароматы, которые мог оставить позади убийца.

Убийца мог избавиться от отпечатков пальцев, перхоти и волос, но он никогда не мог избавиться от молекул запаха, которые выделяет его тело. До тех пор, пока он был в контакте с Чжоу Сакура, для него было невозможно сделать это, не оставив запаха. Отпечатки пальцев, перхоть и волосы, которые он мог видеть, но запахи, которые он не мог видеть, и многие запахи, которые человек не мог чувствовать.

Вскоре в ноздри Нинг Тао зародился странный запах, и это был намек на какое-то дерево. К сожалению, он был слишком тусклым, плюс он не очень хорошо знал дерево, поэтому некоторое время не мог сказать, что это было.

Тем не менее, он быстро не классифицировал этот намек на запах дерева как "объект подозрения", люди в повседневной жизни будут прикасаться к многим деревянным вещам, письменным столам, стульям, дверям комнат, даже палочкам для еды и так далее, это очень нормально для человека, чтобы запах дерева был на его теле.

В это время подошла Сюй Синьжун и сказала: "Нин Тао, ты готов?".

Нинг Тао кивнул "Готов".

Сюй Синьжун протянула руку и развернула плащаницу, обнажив тело без одежды в воздухе. Ее смертельная рана была в положении сердца, ударив ножом по ребрам, не оставив ей ни единого шанса на жизнь. На ее теле не было никаких других ран, кроме той тонкой, и она выглядела умиротворенной, как заснувшая женщина.

Несмотря на то, что Нин Тао был ранее психически подготовлен, он все еще был немного неестественным, когда увидел тело Чжоу Сакуры. В конце концов, он не был главным судмедэкспертом, и он не мог поддерживать абсолютное спокойствие перед лицом трупа такой молодой женщины, как профессионал, его чувства были более или менее стимулированы.

"Ты не против?" Сюй Синьрон спросил.

Нинг Тао сказал: "У меня нет проблем, мы можем начать".

"У Чжоу Сакуры были такие же смертельные ранения, как и у остальных пяти жертв, и убийца убил их в унисон. Я участвовал в вскрытиях третьего и пятого тел, и мое суждение состоит в том, что другая сторона использовала одноглавый нож с прямыми краями длиной около тридцати сантиметров". Сюй Синьрон сделал простое заявление.

Нинг Тао представил себе вид орудия убийства, но не смог понять: "Тридцатисантиметровый нож с прямыми краями, рана тонкая, а тело не должно быть широким, я никогда не видел такого ножа, может это самодельный нож?"

"Думаю, так, оставьте это дело полиции для анализа, наденьте резиновые перчатки и вскройте ей живот скальпелем, пока мы проверяем ее желудок на наличие следов". Сюй Синьрон вручил Нин Тао пару резиновых перчаток.

Нин Тао надел свои резиновые перчатки, но не пошел за скальпелем в анатомической комнате, вместо этого он открыл свой маленький сундук с лекарствами и вытащил Лезвие Затмения из маленького сундучка с лекарствами.

"Что это за скальпель? Такой особенный". Сюй Синьжун любопытными глазами смотрел на скальпель в руке Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Это скальпель, который я сам сделал, могу я им воспользоваться?"

Сюй Синьрон сказал: "Конечно".

Стук был за дверью.

"Пойду посмотрю, кто это." Сюй Синьжун подошла к двери комнаты вскрытия.

Нин Тао нажал одной рукой на живот Чжоу Сакуры и разрезал лезвием затмения в одной руке. Край затмения настолько острый, что он прорезает мясо, как тофу, а затухание настолько слабое, что оно почти ничтожно. Однако, как только лезвие затмения проткнуло мышечную ткань Чжоу Сакуры, внезапно возникла крайне странная ситуация.

Тело Затмения было наполнено клочком кровавого света, подобно свету томительного солнца, хотя и слабого, но при этом он мог видеть его отчетливо!

Нин Тао двинулся в своем сердце, и в лезвие солнечного затмения была впрыснута особая духовная сила, и человек и лезвие установили некую связь, которую трудно описать словами в тот момент. В его голове вдруг прозвучал голос: "Не надо, не надо... пожалуйста, не делай мне больно..."...

Звук напугал Нинга Тао, и он подсознательно посмотрел в глаза Чжоу Сакуры.

У Чжоу Сакуры глаза не открывались, у нее было спокойствие, которое было бы только у мертвеца.

Однако как раз тогда в мозг Нин Тао попала дополнительная информация, и в его сознании зазвонил голос девушки.

"Мам, прости, я больше никогда тебя не увижу....."

"У меня в карточке осталось более пятисот долларов, могу я отдать вам все? Я умоляю тебя не причинять мне боль.........."

"Нет, нет, твое кольцо причиняет мне боль......"

"Я не хочу умирать, мамочка, мамочка........."

"Помогите мне... помогите мне..."

"А-а-а-а"

За ним последовал крик, полный страха, и все звуки исчезли.

Сумерки" на Лезвие Затмения тоже исчезли.

Однако руки Нин Тао все еще дрожали, в его сердце вспыхивал гнев, глаза были свирепыми и пугающими. Голос был явно голос Чжоу Сакуры, она умоляла, она боялась, но убийца все еще жестоко пытал ее, а затем убил ее. Она думала о своей матери больше всего в последние моменты жизни, но она никогда больше не увидит свою мать.

Пришел звук шагов.

Нин Тао поспешно опустил голову, он прекрасно понимал, что находится в состоянии зла, и кто бы ни увидел это, он будет в шоке. Его рука немного потащила вниз, завершив препарирование, а затем он поднял лезвие затмения.

Лезвие затмения капало кровью и было очищено так, как если бы оно было очищено спиртом.

Это было не волшебное оружие, но оно обладало сверхъестественными способностями. Только что из тела Чжоу Сакуры было извлечено негодование и желание Чжоу Сакуры выжить. Желание человека выжить на грани смерти непреодолимо и преодолеет все. Негодование, которое приходит с безнадежностью жизни и смерти, также подавляется и даже сохраняется за счет энергии ситуации. Феодальное утверждение - остаточная душевная обида, научное - энергия.

Но ни остаточная душевная обида, ни энергия не могут быть уловлены современными технологическими устройствами.

Материалом лезвия Затмения была облачная руда, и когда Нин Тао наложил свой минеральный порошок на лоб, он уловил некоторую энергию из прошлого пространства-времени, которая несла в себе звуковые сообщения. Затем лезвие затмения, очищенное от облачной руды, извлекло энергию из трупа Чжоу Сакуры, чтобы нести звуковую информацию, которая находилась в "диапазоне способностей".

"Доктор Нинг, я не ожидал, что вы действительно будете здесь." Голос Ху Янлу внезапно пришел.

Только тогда Нин Тао посмотрел наверх: "Мэр Ху, вы пришли сюда вот так?"

"Я пошла в больницу, связанную с Медицинским университетом, и декан Чен лично осмотрел меня, и он поместил меня в больницу на лечение. "Ты прав, моя болезнь..." Ху парасолю внезапно остановился на своих путях, повернулся, а потом у него была еще одна реакция наклона и рвоты.

Нин Тао сказал: "Учитель Сюй, мэр Ху и я выйдем поболтать и оставим это место вам".

Сюй Синьрон сказал: "Ладно, иди".

Нин Тао положил лезвие Затмения обратно в маленький сундук с лекарствами, а затем перенес маленький сундук с лекарствами на улицу: "Мэр Ху, давайте выйдем и поговорим".

Ху парасолю, очевидно, не хотел больше оставаться в диссекционной комнате ни на секунду, вошел перед Нин Тао и открыл дверь, а затем вышел.

Нин Тао вышел за дверь и перешел сразу к делу: "Судья Чен, должно быть, сказал вам удалить простату, так?"

Ху сказал: "Да, он сказал, что ему нужна операция, чтобы удалить его, я спросил его, будет ли какой-то эффект после операции, он сказал, что это повлияет на этот аспект его способностей, я тоже не слишком стар, как все может быть сделано? Я услышал, как Ву Вэньбо сказал, что ты здесь, и поспешил сюда. Я думаю об этом, и пока ваша операция не повлияет на этот аспект моих способностей, я попрошу вас прооперировать меня".

Нин Тао сказал: "Как я уже сказал, это всего лишь небольшая операция на моем месте, и я могу оперировать тебя прямо сейчас, пока есть подходящее место".

Ху Юаньлу сказал: "Тогда я пойду к твоему директору и попрошу его устроить мне место".

Нинг Тао сказал: "Я приеду, когда будут приняты меры".

Ху Ёру ушла.

Нин Тао вернулся в комнату для вскрытия и увидел, что Сюй Синьжун берёт образец из желудка Чжоу Сакуры, он также обернулся и его немного вырвало.

Сюй Синьрон сказал: "Ты уже настолько хорош, что многих людей тошнит в первый раз".

Нин Тао быстро подавил это чувство отдачи, когда он подошел: "Учитель Сюй, я немного не в себе, пожалуйста, проверьте Чжоу Сакура... ну, это место".

Сюй Синьжун врасплох сказал: "Ты что-нибудь нашёл?"

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Нет, я просто догадываюсь, что может быть какая-то подсказка".

Он не мог сказать Сюй Синьжун, что это мой скальпель впитал остатки душевной обиды Чжоу Сакуры, и не мог сказать Сюй Синьжун, что его нос был более духовным, чем нос собаки, и что он чувствовал странный запах дерева.

"Не торопитесь, идите, как есть, теперь помогите мне проверить волосы Чжоу Сакуры на скрытые раны или привязанности." Сюй Синьрон сказал.

"Хорошо". Нин Тао подошел и осмотрел волосы Чжоу Сакуры. Во время обследования он снова пробуждает нюхательное состояние носа, ориентируясь на место для сбора и анализа запахов.

Без обложки листа он был более целенаправленным, и на этот раз запах дерева, который он поймал раньше, был более выраженным!

Тук-тук-тук!

Еще один стук в дверь.

Сюй Синьронг нахмурился: "Кто это? Нет конца, обычно это не так оживленно, что происходит сегодня?"

Бах!

Дверь в комнату внезапно была открыта, и несколько полицейских ворвались с оружием.

"Не двигайся!" Офицер полиции закричал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0233 Глава 0233: Как здорово надевать тигровую шкуру...**

Глава 0233 Наложение тигровой кожи немного смущает Нин Тао из-за этой внезапной ситуации, только он и Сюй Синьжун находятся в комнате вскрытия, вместе с телом Чжоу Сакуры, эти полицейские ворвались с оружием и закричали, что значит оставаться неподвижными?

Он подсознательно посмотрел на Сюй Синьлуна, который все еще одной рукой переворачивал живот Чжоу Сакуры - движение, которое застыло сразу после того, как коп выпустил крик.

"Фу!" Полицейский, который бросился на передовую, у него в животе внезапно появился всплеск, и он в панике отвернулся, протянув руку и закрыв рот.

Несколько других копов на самом деле хотели повернуться или закрыть глаза, но если бы они сделали это, кто бы делал эту работу?

Полицейский, отталкивая невыносимое чувство желания блевать, яростно спросил: "Кто такой Нин Тао?".

Нинг Тао сказал: "Я Нинг Тао, что такое?"

Сюй Синьжун только потом сорвался, "Что с вами, ребята? Что ты здесь делаешь?

Полицейский сорвался: "Нам сообщили, что убитую школьницу видели уходящей с человеком по имени Нин Тао прошлой ночью, и она так и не вернулась". Он взглянул на Нинг Тао яростным взглядом: "Ты Нинг Тао, пойдем с нами!"

Нинг Тао сказал: "Ребята, вы ошибаетесь? Я врач и не знаю покойного".

"Знаете ли вы друг друга или нет, пойдемте с нами первыми!" Полицейский закричал: "Руки вверх! Иди сюда!"

Нинг Тао не сдвинулся с места и мягко сказал: "Кто дал эту так называемую подсказку? Отправьте его, и я встречусь с ним лицом к лицу."

"Ерунда!" Полицейский ругал, доставал наручники и шел в сторону Нинг Тао.

Хотя никто не ответил ему, кто именно дал этот так называемый совет, Нин Тао придумал несколько знакомых лиц, Ян Хай, Лян Тин и Тянь Менцзяо, то, что происходило у него на глазах, определенно было связано с этими тремя парнями.

Психопатический убийца уже убил шесть человек, полицейская система в Маунтин Сити была под огромным давлением, и можно сказать, что нервы каждого полицейского были напряжены, внезапно получив подсказку, которая может раскрыть дело, безусловно, будет принимать меры. Для Ян Хай, Тянь Менцзяо или Лян Тин очень приятно выставлять его на продажу в это время, даже если вы не можете на самом деле выставить его на продажу в тюрьме и отвратительно.

Ка-чау!

Коп заковал правую руку Нинга Тао в наручники и пошел схватить его за левую.

Нинг Тао не сопротивлялся, просто спокойно сказал: "Вы, ребята, пытаетесь оставить след, да? Получая такие чаевые даже без подтверждения, а также арестовывая человека и давая мне наручники, говорю тебе, тебе легче носить наручники, их сложнее снять".

Ка-чау!

Полицейский также надел наручники на левую руку Нин Тао, затем схватил воротник Нин Тао и дёрнул его в направлении двери.

Ура!

Нинг Тао не двигался, но одежда на его теле была порвана.

"Как ты смеешь сопротивляться!" Полицейский был настолько раздражен, что поднял руку и приготовился подернуть ее к лицу Нин Тао.

Но как раз в это время от двери доносился голос: "Прекратите!". Что вы делаете?"

Несколько полицейских в панике повернулись обратно, и с первого взгляда увидели Ху Ёру, который стоял в дверном проеме, в ярости.

Ху Ёру вошла с большим шагом, ''Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь!"

Пара отбивных "Что ты делаешь?" вылетела у него изо рта, и несколько копов были немного сбиты с толку. Полицейский, который надел наручники Нин Тао сказал: "Мэр Ху, мы получили наводку, что человек по имени Нин Тао является убийцей, смешанный в комнате вскрытия, чтобы уничтожить улики, ситуация является срочной, так что у нас не было времени, чтобы сообщить об этом, поэтому мы поспешили".

"Ерунда!" Лицо Ху Янлу было полным гнева: "Это доктор Нин, мой друг, а также друг вашего инспектора Ву, вы арестовали его без расследования, а доктор Нин надел наручники, который дал вам право!"

Услышав это, несколько полицейских были в полном замешательстве.

"Чего ты до сих пор стоишь?" Ху Янлу гневно сказал: "Откройте наручники для меня!"

Человек, который надел наручники на Нинг Тао, запаниковал и вытащил ключ, чтобы снять с него наручники, его рот постоянно говорил: "Простите, простите".

Нин Тао, однако, положил руку в наручниках на боковую часть своего тела: "Как я уже говорил ранее, эти наручники легко надевать и трудно снимать".

У полицейского было горькое арбузное выражение, ''Доктор Нинг, разве я не извинился за это? Простите."

Нинг Тао сказал: "Ты порвал всю мою одежду, хочешь извиниться?"

Не упоминай, как сильно этот коп сожалеет об этом.

Нин Тао сказал: "Мое платье выпущено ограниченным тиражом, разработано ведущим мировым дизайнером костюмов и вырезано по образцам, стоимостью в несколько сотен тысяч долларов".

Он обратился за помощью к Ху Янлу, и этот взгляд был похож на ребенка, который совершил ошибку и умолял о прощении перед своим учителем.

Ху Янлу холодно сказал: "Ты сам взял на себя смелость вломиться в товар, ты сам об этом позаботишься".

Полицейский посмотрел на Нинг Тао озадаченными глазами.

Нин Тао сказал: "Я не хочу, чтобы ты извинялся, и я не хочу, чтобы ты платил за одежду, я просто хочу знать, кто сообщил об этом, и ты говоришь мне, что это было сообщено мне, и это в прошлом".

"Это..." жестко сказал полицейский, "Это не соответствует правилам ах, закон страны гласит, что информация информатора не может быть утеряна."

Нин Тао сказал: "Регламент? Это правило - защищать настоящих информаторов, что вы имеете в виду, защищая лжеинформатора, который меня подставляет? Ты его знаешь? Говорю тебе, это не может закончиться словом извинения от тебя. Меня обманули. Что, если он преуспеет, а я стану серийным убийцей? Я хочу знать, кто сообщил об этом, и я хочу подать на него в суд за ложные обвинения!"

Несколько копов смотрят на меня, а я смотрю на тебя.

Нин Тао добавил: "Есть еще одна вещь, которую я не сказал вам, я внештатный сотрудник Государственного бюро специальных служб, у меня есть зарплата, вы можете проверить ее по телефону". Ничего страшного, если вы, ребята, не скажете мне личность информатора, я поеду в Северную столицу в наручниках и попрошу своего лидера развязать меня".

Как только эти слова вышли наружу, Ху Янлу тоже занервничал: "Доктор Нин, вы... вы на самом деле... почему я не знал?"

Нин Тао сказал: "Есть вещи, которые нельзя сказать, есть правила в бюро, и я не могу нарушить дисциплину". Я бы не сказал этого, если бы не столкнулся с конкретными обстоятельствами. Так как они неохотно раскрывали личность информатора, я взял на себя поиски нашего лидерства в Северной столице".

Цзян Хао - его лидер.

Однако он не знал, открыты ли ворота Департамента спецслужб на юге или на севере. Однако, это не помешало ему надеть тигровую шкуру. Он нашел формулу для "Поиск предков" Дэна для Бюро специальных служб, что можно назвать большим достижением, и непростительно использовать эту личность для решения проблемы. Хотя, он никогда не думал о себе, как о каком-то бюро спецслужб.

Глаза Ху Янлу переместились к полицейскому, который надел наручники на Нин Тао, его глаза были такими же строгими, как осенний ветер, подметающий листья.

В конце концов, полицейский сказал: "Это были две девушки, без имен, они сказали, что видели тебя с покойным Чжоу Сакурой прошлой ночью, а потом Чжоу Сакура не вернулся". И они сказали, и сказали..."

Ху Ёру сказал: "Давай, что еще ты сказал?"

Полицейский сказал: "Они также сказали, что доктор Нинг все это время был психопатом, преследовал их и был агрессивным".

"Почему у этих двух девушек такие плохие сердца? Ча! Убедись, что ты узнаешь об этих двух девушках!" Ху Янлу был в ярости.

Нин Тао сказал: "Не нужно искать, я знаю, кто это, одного зовут Тянь Мэнцзяо, а другого - Лян Тин". Ты пойдешь и возьмешь их, а я встречусь с ними лицом к лицу. Кстати, в этом деле определенно замешан Ян Хай, так что вы, ребята, тоже ему позвоните. Но не говорите, что меня исключили из числа подозреваемых, просто скажите, что меня поймали, и пусть они меня опознают".

"Хорошо, хорошо, мы сейчас приедем". Полицейский повернулся и ушел. Со своими чувствами и желаниями в данный момент, он ненавидел шлепать этих двух маленьких шлюх по лицу!

Ху Янлу сказал: "Вернись и открой наручники доктора Нинга!"

Полицейский ударил его по лбу, запаниковал и вернулся назад, чтобы снять наручники с Нинг Тао, извинившись: "Простите".

Нин Тао сказал: "Больше не нужно извиняться, я знаю, что ты жаждешь раскрыть дело, поэтому тебя использовали, ничего страшного, просто приведи людей, которые меня подставили, и найди комнату, где они смогут меня опознать".

Полицейский на мгновение замер, он, очевидно, не понимал, почему Нин Тао все еще хочет быть опознан как подозреваемый.

Нинг Тао улыбнулся: "Какой бы ни была процедура, правила нельзя нарушать".

Коп кивнул и повел за собой.

Ху парасолю сказал: "Доктор Нинг, почему вы все еще позволяете им опознать вас?"

Нин Тао сказал: "Я хочу посмотреть, насколько они на самом деле плохи, мэр Ху, без проблем?"

"Никаких проблем, никаких проблем, делай, что говоришь, принимай любую процедуру, с правилами нельзя путаться". Ху Янру компенсировал это ухмылкой, но улыбка была холодной. Однако этот проблеск холода явно не был направлен на Нин Тао, это был кто-то другой.

Нин Тао сменил тему: "Мэр Ху, вы нашли место? Я зашел, чтобы провести операцию, пока они ехали".

Ху сказал: "Я нашёл его, он на соседнем этаже, в операционной, в которой школа учит учеников".

Нинг Тао сказал: "Тогда пошли сейчас".

Подошёл Сюй Синьжун и прошептал: "Нин Тао, ты будешь оперировать мэра Ху в той операционной?"

Нинг Тао кивнул.

"Ты ведь не шутишь, да? Эта операционная только для лекций, она не оборудована для хирургии, и... вы еще даже не интернировали, как вы смеете оперировать?" Сюй Синьрон выглядел обеспокоенным, но боялся, что Ху Яньру услышит его, так что голос у него был маленький.

Нин Тао улыбнулась и сказала: "Учитель Сюй, не беспокойтесь об этом, сначала займитесь своими делами, я зайду попозже".

Сюй Синьжун все еще хотел что-то сказать, но Нин Тао уже унес свой маленький сундук с лекарствами.

Нин Тао оглянулся на Чжоу Сакуру, который лежал на кровати в морге, и тайно сказал в своем сердце: "Я не могу позволить тебе вернуться на землю, но я дам тебе справедливость".

Чжоу Сакура не ответил, она ничего не слышала в этом мире.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0234 Ложные обвинения на уровне учебников**

Глава 0234 Обрамление уровня учебника Ху Сайлу немного нервничала на операционном столе: "Доктор Нин, вам нужна анестезия или что-то вроде того?"

С улыбкой на лице Нинг Тао сказал в обморок: "Я делаю операцию и никогда не нуждаюсь в анестезии".

"Никакого онемения, это будет больно?"

Нин Тао взял небесную иглу из маленькой аптечки и воткнул ее рукой в сотню точек акупунктуры меридианов Ху Янлу. След особой духовной силы также вошел в мозг Ху Майлу в тот момент, и с шоком глаза Ху Майлу закрылись.

Это всего лишь небольшая операция. Зачем все это дерьмо?

Нин Тао сорвал с Ху Юэлу штаны, расстегнул одну из его волосатых ног, сначала простерилизовал их йодом, а затем начал операцию.

Шаги, которые он предпринял, чтобы сделать операцию, отличались от шагов тех врачей в больнице, сначала небесные иглы запечатали акупунктурные точки, затем горячий нож.

Небесная игла герметизирует акупунктурные точки, чтобы уменьшить кровотечение, это означает, что Нинг Тао уже давно, делать это тоже ветер. Горячий нож немного более хлопотный, это средство и вторая ступень в дошкольном хирургическом методе ножа.

Нин Тао держал меч в правой руке, и особая духовная энергия непрерывно впрыскивалась в клинок солнечного затмения. Тело ножа слегка дрогнуло, и кровавый "атласный узор" вспыхнул как струя воды, создавая впечатление, что нож жив и может вылетать в любой момент, затем повернуть несколько кувырков в небо и улететь в далекие, далекие места, как струя света.

Именно в этом процессе Нинг Тао установил метафизическую духовную связь с Клинком Затмения. Нож в его руке уже не меч, а часть тела и души, и он может управлять им, как ему заблагорассудится, как диктует его рука.

Вскоре с лезвия поднялся плотный красный свет, который на самом деле был его кровавым светом.

Нинг Тао подумал в своем сознании и слегка проглотил: "Проснись"!

Черно-белая особая духовная сила внезапно освободилась от тела меча, сокрушив кровавый свет и запутав духовную силу на теле меча, как будто это была субстанция! Особенно на вершине лезвия, аура, как специальный сплав литья на вершине лезвия, давая людям ощущение быть разрезаны через золото и нефрит, острый, как всегда!

В этот момент горячий нож был готов.

Нин Тао пробудил свои глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, и все ароматы, высвобождаемые предыдущим погодным полем и телом паразита Ху, были в пределах его контроля. Через этот взгляд и запах, Ху Янлу не мог избежать ни малейшего кусочка своих глаз и носа, где он был болен и где были очаги.

Зафиксировав повреждение, Нинг Тао отправился вниз по разрезу. Это лезвие на самом деле уже не просто лезвие затмения, а особое лезвие духовной силы с мощной исцеляющей силой. Когда он упал с этим ударом, сильно пролиферированная простата Ху Ёру была похожа на проткнутый и протолкнутый кожный шар, говоря, что пролиферация рассеялась, а воспаление рассеялось.

Нинг Тао сделал только один разрез, где он сжал уретру, только один разрез, а затем снял ее. Изначально он хотел напрямую использовать особую духовную силу, чтобы помочь Ху Юаньру заживить раны, но в конце концов он отказался от этой идеи. Его сторона оперировала, и если Ху Юаньлу проснулся и обнаружил, что его шрамы почти зажили, то он не знал, сколько пузырьков в голове у него будет пузыриться.

Получив нож, Нин Тао снова перевернул Ху Янлу, массируя его талию руками и используя свою особую духовную силу, чтобы дать почкам Ху Янлу быстрое противовоспалительное средство.

Несколько минут спустя Нин Тао вытащил все небесные иголки, которые застряли в теле Ху Янлу. После того, как была снята последняя из небесных игл, укоренившаяся в Сотне акупунктурных знаков, Ху Янлу проснулся.

Нин Тао, организовывая медицинскую грудную клетку, сказал: "Операция прошла успешно, ваша простата и почки в порядке, но в эти несколько дней воздержаться, когда рана полностью заживет может быть". Ну, теперь ты можешь встать и надеть свои штаны".

Ху Янлу пытался подняться, он думал, что это очень трудно, но как только его руки поддержали, он поднялся с операционного стола, затем он увидел место, где была сделана операция, там уже была медицинская хлопчатобумажная ткань прикреплена, рана под хлопчатобумажной тканью смутно болезненная, но не очень сильная, не было абсолютно никаких проблем, чтобы выдержать.

"Это, это конец?" Удивленный в глубине души, Ху Юаньлу, видимо, забыл надеть штаны.

Нинг Тао с улыбкой сказал: "Как я уже сказал, это всего лишь небольшая операция. Ну, я посмотрю, нашли ли копы кого-нибудь".

"Я пойду с тобой". Он тщательно старался сделать два шага, и, не найдя проблем, он отпустил шаги, с улыбкой на лице: "Доктор Нин, вы действительно божественный врач, я чувствую себя гораздо лучше сейчас, к счастью, я попросил вас сделать операцию, действительно, если бы я слушал предложение Чен Джастис удалить простату, я, как часть человека не будет здоровым, я все еще должен сожалеть о смерти".

Нин Тао мягко улыбнулся и искренне принял комплименты и благодарность Ху Янлу. Этот комплимент и благодарность были легче, чем здоровье, которое он дал Ху Ёру.

За дверью уже ждали несколько полицейских.

"Мэр Ху, доктор Нин, место было подготовлено, и эти три человека были найдены, видите ли..." Полицейский, который порвал одежду Нин Тао ранее, сказал осторожно.

Нинг Тао сказал: "Как вы, ребята, делаете это нормально?"

Милиционер сказал: "Мы возьмем девять человек, соберем десять, а затем встанем в комнате и возьмем документы, удостоверяющие личность очевидцев".

Нин Тао сказал: "Тогда найдите еще девять человек, если вы не можете найти их хорошо, ваши собственные люди могут сделать камею, я хочу, чтобы они идентифицировали меня".

"Этот... "Полицейский все еще не мог понять, зачем Нинг Тао это делал.

Нин Тао посмотрел на Ху Янлу.

Ху Ёру ответил: "Что это такое? Разве показания доктора Нинга были недостаточно ясны? Иди по течению, правила нельзя нарушать".

"Ладно, ладно, я все устрою". Полицейский также не потрудился угадать разум Нинг Тао.

Десятью минутами позже Нинг Тао появился посреди хижины. Окна коттеджа были из титанового стекла со специально включенным светом, и те, кто стоял внутри, могли видеть свои собственные проекции только тогда, когда подходили к окнам, в то время как вид снаружи был размытым.

В доме находились еще девять человек, несколько полицейских, переодетых в гражданскую одежду, несколько уборщиков и несколько добровольцев из числа студентов.

Нин Тао стоял посреди толпы, тоже не смотрел в окно, а просто смотрел вниз на собственные ноги. Его не беспокоило, что на нем была та же порванная футболка с поло, которая стоила всего несколько десятков долларов.

Все готово и ждет только свидетелей.

В коридоре несколько полицейских сопровождали Ян Хай, Лян Тинг и Тянь Мэнцзяо в направлении хижины.

Выражение Ян Хай было несколько каменистым, и он выглядел немного нервным. Тиан Менджяо и Лян Тинг, с другой стороны, выглядели взволнованными, щебетали и разговаривали.

"То, что происходит вокруг, приходит в себя, и этот мертвый извращенец заслуживает того, что имеет сегодня!" Голос Тиана Менджяо вызывает чувство "мести за убийство моего мужа". Хотя она спала с этим Шэнь Цзюнем несколько раз после того, как ее бросили другие, но она винила в этом причину, по которой Шэнь Цзюнь бросил ее на Нин Тао, если Нин Тао не позволил Шэнь Цзюню потерять лицо в ту ночь, как Шэнь Цзюнь мог расстаться с ней?

Лян Тин взглянула на лежащего рядом с ней полицейского с послесвечением угла глаза и намеренно подняла голос: "Мэн Цзяо, мы ведь действительно видели Нин Тао и Чжоу Сакуру вместе прошлой ночью?".

Тянь Менцзяо на мгновение замер, но быстро кивнул понятно: "Да, я видел, как он забрал Чжоу Сакуру со своим автомобилем на электрических батареях".

Придя в хижину, один из милиционеров сказал: "Люди внутри хижины, вы должны внимательно посмотреть и определить их".

"Без проблем". Лян Тинг сказал.

Тиан Менджяо сказал: "Я могу распознать его с первого взгляда, я определенно не могу ошибиться".

В этот момент человек, стоявший у окна, уступил дорогу, и среди них были Ху Янлу и Ву Вэньбо. Двое пошевелили глазами, чтобы посмотреть на Лян Тин, Тянь Менцзяо и Ян Хай, глаза несли в себе немного остроты ножа.

Ян Хай избегал вида Ху Юаньлу и У Вэньбо, он, казалось, что-то почувствовал, и прекрасная бусина пота спокойно проросла у него изо лба.

Тянь Менджяо и Лян Тин увидели Нин Тао в комнате через окно, и оба были мгновенно счастливы.

"Должно быть, он произвел арест, видите ли, одежда порвана." Тиан Менджяо сказал.

Лян Тинг сказал: "Я действительно не могу поверить, что он может сделать что-то настолько бессердечное и безумное. Хорошо, что мы его поймали, иначе он бы точно навредил, если бы был настолько болен!"

Некоторые лгут так много, что можно поверить, что это правда.

"Офицер, мы опознаем его, вы должны держать это в секрете для нас, я боюсь, что он причинит нам вред." Тиан Менджяо говорил с сотрудником полиции, отвечающим за опознание.

Полицейский, отвечающий за опознание, сказал: "Нет, если это действительно он, то он никогда не выберется отсюда в своей жизни, о чем ты беспокоишься?"

Тянь Менцзяо сказал: "Все еще нужно сомневаться, это должен быть он, я Цин Смок видел, как он взял Чжоу Сакура, он обычно извращенец и жестокий, определенно он бичевал Чжоу Сакура".

Рядом с ним полицейский записал то, что сказал Тянь Менцзяо. Над его головой была также камера наблюдения, которая находилась в рабочем состоянии.

"Кого из вас опознают первым?" Ву Вэньбо открыл рот.

"Я сделаю это". Тянь Менцзяо подошел к окну, взглянул на него, поднял руку и указал на Нин Тао: "Это он, это он взял Чжоу Сакура".

Лян Тин также подошла к окну и притворилась, что выстроилась в линию, затем подняла руку и указала на Нин Тао: "Это он, да, это он".

Офицер, отвечающий за опознание, посмотрел на Ян Хай: "Ты тоже иди и опознай".

Ян Хай сказал: "Нет-нет-нет, я не видел, я ничего не знаю".

Офицер, отвечающий за опознание, уставился прямо на Ян Хай: "Ты уверен, что ничего не видел?".

Ян Хай покачал головой: "Я уверен, что ничего не видел, я дежурил в больнице прошлой ночью, и мой коллега может дать показания".

Офицер, ответственный за обозначение, взглянул на Ху Юаньлу и У Вэньбо, которые стояли рядом с ним.

Ву Вэньбо сказал: "Ну, ситуация ясна, возьмите людей под контроль и заберите их".

Два полицейских внезапно шагнули вперёд, один схватил Тянь Мэнцзяо за руку, а другой - Ян Тина за руку. В следующую секунду на запястьях двух девушек приземлились два наручника.

"Что ты, что ты делаешь?" Тиан Менджяо сразу напряглась, и цвет крови на ее лице в целом исчез.

Лян Тинг тоже испугалась: "Ты, ты ошибаешься? Мы не преступники. Почему вы нас арестовываете? Отпусти меня или я разоблачу тебя!"

Ву Вэньбо ругал: "Вы все замолчите! Ты знаешь, что ты делаешь? Это ложное обвинение со стороны Вас, а в серьезных случаях оно наказывается ложным обвинением в подставе и преднамеренном убийстве!".

Тиан Менджяо и Лян Тинг были мгновенно ошеломлены, их мозг стал пустым и полон жужжащих звуков.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0235 "Стоимость капризов".**

0235 Глава Цена капризности Ян Хай повернулся и уехал, как только увидел, что ситуация сложилась неправильно.

"Остановись на месте!" Ву Вэньбо сказал затихшим голосом: "Вещи еще не играют, кто тебя отпустил?"

Одно из лиц Ян Хая смыло кровь, и его голос немного дрожал, когда он говорил: "Это... это не имеет ко мне никакого отношения, я должен спешить обратно в больницу".

Ху Ёру сказал: "Куда ты торопишься? Я вижу, ты не торопился. Почему ты так торопишься сейчас? Ты сделал что-то не так?"

"Я, я... я не..." Говоря так, Ян Хай была явно слабосердечна.

Глаза Тянь Мэнцзяо и Ян Тина собрались на Ян Хай.

В это время Ву Вэньбо добавил: "Вы, девчонки, знаете, за какое преступление вы подставляете Нинг Тао? Убить кого-то - преступление, караемое смертной казнью. Если тебе это удастся, и Нинг Тао будет приговорен к смерти, ты убьешь его. Какое чудовищное преступление, это убивать людей! Почему твои сердца такие плохие?"

Тянь Мэнцзяо вдруг указал на Ян Хай и сказал: "Это он, это Ян Хай, это его идея! Он не появился, но сказал мне и Лян Тин доложить о Нин Тао".

Ян Хай запаниковал и яростным голосом сказал: "Тянь Мэнцзяо, о чем ты говоришь ерунду? Когда я попросил тебя и Лян Тинг доложить о Нин Тао? Тебя изрыгали кровью, а я ничего не знаю о тебе и Лян Тин!"

"Ян Хай ты......................................................................................................................................." Глаза Ян Тина были на грани слез.

Ян Хай посмотрел в сторону, его глаза свирепые.

Тянь Мэнцзяо издал крик: "Ян Тин, ты ясно видишь, это человек, который тебе нравится! Вы все еще вольны быть его подкреплением, спать с ним, и помочь ему лежать перед Тан Лин, посмотрите, как он обращается с вами! Он причиняет нам вред и возлагает всю вину на нас, дурак, опознай его, разве ты не видишь, что он за подонок?"

В коридоре многие люди, услышав звук и поспешившие посмотреть на суету, смотрели на Ян Хай.

"Ян Хай"! Ты признаешь это, это ты приказал нам доложить о Нин Тао!" Лян Тин была разбужена руганьем Тянь Менцзяо и кричала на Ян Хай со слезами на глазах.

"Заткнись! Не говори ерунды!" Ян Хай ненавидел набрасываться на рот Ян Тин и рвать его на части.

Ву Вэньбо гневно сказал: "Это ты должен заткнуться на глазах у многих из нас, полицейских, и ты осмеливаешься угрожать людям! Ты берешь нас на воздух, или ты просто сталь и сталь, мы не можем тебя почистить?"

"Наденьте на него наручники и заберите его обратно для расследования!" Ву Вэньбо отдал приказ.

Ка-чау!

Одна из рук Ян Хай тоже была в наручниках.

Ян Хай остался непоколебимым: "Я хочу позвонить, я хочу найти отца, я хочу найти адвоката!"

Ву Вэньбо хладнокровно ворчал: "Такой серьезный случай серийного убийцы, вы также осмеливаетесь поднимать шум, говорю вам, ваш отец - царь небесный, и я не могу спасти вас на этот раз! Адвокат? Бесполезно нанимать сотню адвокатов!"

Дверь хижины открылась, и Нин Тао, одетый в гнилую футболку, вышел из хижины, маленький сундук с лекарствами, который он носил на плече, был очень привлекателен.

И Ву Вэньбо, и Ху парасолю просто посмотрели на Нин Тао и не поздоровались с ним. Нин Тао также не приветствовал У Вэньбо и Ху Янлу, неся на спине небольшой сундук с лекарствами и направился к выходу из коридора.

Тян Мэнцзяо внезапно бросился на колени перед Нин Тао и задохнулся: "Нин Тао, я был неправ, пожалуйста, прости меня, хорошо?"

Нин Тао остановился в своих треках с загадочным выражением "Одноклассник Тиан, что ты делаешь?". Вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай... почему ты в наручниках? Что ты наделал?"

Ян Тин также закалил голову и бросился на колени, плача: "Нин Тао, мы... нам приказал Ян Хай сказать, что ты серийный убийца... мы ошибаемся, мы ничего не знаем, не можем ли мы просто посмотреть на это неправильно, ты скажешь полиции, пусть нас отпустят".

Нинг Тао внезапно просветился: "Так это ты доложил обо мне, я до сих пор не знаю, скажешь ли ты мне или нет. Вы говорите, что ошибаетесь, и я думаю, что вы тоже ошибаетесь, вы все взрослые люди, которые берут на себя ответственность за то, что вы делаете, и я не могу вам помочь".

Слезы Ян Тина струились еще сильнее, и Чу Чу сжалился.

Одноклассники?

Нин Тао хладнокровно посмеялся: "Даже если в твоих сердцах есть намек на одноклассников, я боюсь, что ты не сделаешь что-нибудь настолько плохое, правда? Мозги - это хорошая вещь, которую нужно помнить, чтобы взять с собой в будущем. Не думайте, что еще несколько баксов достаточно, чтобы быть капризным, тем более думайте, что независимо от того, что сделано, извинения сделают трюк, некоторые вещи не сделаны с извинениями".

Лян Тинг и Тянь Менцзяо сидели вяло на земле.

Нин Тао подошел к Ян Хай и уставился прямо на него, никакого выражения лица и спокойного взгляда в его глазах. Но даже с таким взглядом, Ян Хай все еще был прохладно в спине, чувствуя, как будто он был одержим злым духом, его тело окоченел, и его сердце было напугано до смерти.

Однако Нин Тао ничего не сказал, просто взглянул на Ян Хай со злым лицом, затем повернулся и ушел.

Нинг Тао вернулся в диссекционную комнату и постучал в дверь.

"Идёт и идёт, что сегодня происходит? Всегда был стук в дверь..." даже через дверь можно было услышать жалующий голос Сюй Синьрона.

Дверь комнаты открылась, и Нин Тао улыбнулась: "Учитель Сюй, я вернулся".

Сюй Синьжун также показал улыбку: "Всё готово? Без проблем, да?"

Нинг Тао сказал: "Никаких неприятностей, но у человека, который сообщил обо мне, будут неприятности".

"Заслужил! Как может человеческое сердце быть таким плохим? Школа должна исключить этих людей!" Сюй Синьрон не мог не разозлиться, когда вспомнил, как его держали под дулом пистолета.

Если это случится, то Ху Юаньлу и У Вэньбо будут лично наблюдать за этим, боюсь, что школа поспешит исключить Ян Хая, Ян Тина и Тянь Менцзяо без разговоров двух лидеров. Что касается больницы, то это не говоря уже о том, что она, безусловно, дисквалифицирует и трех интернов.

Нет ничего плохого в том, что молодые люди капризничают, но во всем есть суть. Что касается этого обвинения, то оно не столько капризное, сколько дурное сердце.

"Забудь об этих ребятах, кстати, учительница Сюй, ты проверила место, которое я просил тебя проверить?" Нин Тао перешел к делу, он больше не думал о Ян Хай, Тянь Мэнцзяо и Лян Тин.

Сюй Синьжун сказал: "Проверил, я специально проверил, есть повреждения, но я не знаю, что послужило причиной". Я фотографировал, ты приходишь и видишь".

Нин Тао проследил за Сюй Синьлуном в комнату для вскрытия, а затем посмотрел на снимки, сделанные Сюй Синьлуном. Смотреть на фотографии не так интенсивно, а лучше.

"Как ты думаешь, что вызвало травму?" Сюй Синьрон спросил.

Нинг Тао минуту молчал, прежде чем сказал: "Я подозреваю, что это кольцо".

Сюй Синьжун слегка замерз, "Кольцо"?

Нин Тао не слишком хорошо описал это, и продолжил: "Скорее всего, это деревянное кольцо, вы напишете это в протоколе вскрытия, может помочь полиции раскрыть дело".

Нин Тао, если то, что вы говорите, правда, то цель подозреваемого будет гораздо более узкой, до тех пор, пока человек, носящий деревянное кольцо, будет найден, полиция будет в состоянии нацелиться на подозреваемого". После паузы она внезапно посмотрела на Нинг Тао: "Подожди, ты.........."

"Что?"

Сюй Синьрон сказал: "Откуда ты это знаешь?"

Нинг Тао пожал плечами немного неловко: "Увидев снимок, который ты сделал, я не знал, что происходит, и не подумал об этом".

Он обнаружил это из-за запаха дерева, и это было подтверждено мольбами Чжоу Сакуры о возмущении, но не было возможности сказать об этом Сюй Синьруну.

Сюй Синьжун тоже не стал этим заниматься, это все-таки была неловкая тема, а Нин Тао была еще парнем, она сказала: "Я напишу отчет сейчас, эта подсказка слишком важна".

Нин Тао сказал: "Учитель Сюй, вы заняты, я вернусь первым".

Сюй Синьжун также не покинул Нин Тао, поспешив написать отчет о практике, она отправила Нин Тао к двери и закрыла дверь.

Нин Тао покинул ворота медицинского университета Шанченг на электромобиле Tiandao, улицы были как всегда шумными и оживленными, с людьми, которые приходили и уходили. Жители этого города не останавливают свои торопливые шаги после смерти студентки, или даже быстро забывают ее.

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон и готов был позвонить Цинь Чжоу, прежде чем у него был шанс набрать номер, он увидел кого-то на противоположном тротуаре, размахивая им, и это было два человека, две руки.

Бай Цзин и Цинь Чжоу были прямо через дорогу.

Нинг Тао подошел к сестрам на электрическом велосипеде и спросил: "Когда вы приехали?".

Цинь Чжуй сказал: "Я пришел рано утром, собирался зайти и поискать тебя, но ты сказал, что не можешь просто так зайти, поэтому мы с сестрой ждем тебя здесь".

Уайт сказал: "Видишь ли, как послушна твоя невестка, ее трудно найти даже с фонарем".

Цинь Чжуй был немного застенчив и гневно сказал: "Сестра!"

Уайт добавил: "Видите ли, как ей нравится, одно слово удовлетворит ее, и это не будет стоить ей ни копейки".

Нин Тао сказал несколько затаив дыхание: "Давайте перейдем к делу, я нашел небольшую подсказку, этот парень носит деревянное кольцо на руке, но сколько людей в Маунтин Сити, я не знаю, как его найти".

Цинь Чжуй сказал: "Брат Нин, я слышал, что преступник выбросил тело в мусорку, ты не можешь запереть его в силу его запаха"?

Нин Тао горько смеялся: "Ты также знаешь, что это мусорная куча, запах там слишком сложный, и многие люди идут туда, чтобы посмотреть на суету, запах стольких людей, кто преступный запах?".

Во всем приходит время, когда ты не можешь. Если преступник бросил тело в глуши, он мог бы запереть преступника, понюхав. Но когда другая сторона выбросила тело в мусор в центре города, его невозможно было запереть. Любой, кто там останется, может быть преступником, один за другим, как далеко отслеживать?

Цинь Чжуй нахмурился: "У него тело, за ним должно быть наблюдение, разве нет общего объекта для подозрений или машины?".

Нин Тао сказал: "Если бы были, полиция бы уже давно приняла меры, во время вскрытия я слышал, как учитель Сюй говорил об этом, другая сторона уже убила шесть человек, но полиция даже понятия не имеет, можно сказать, что преступники даже не знают, как бросить тело, не говоря уже о том, чтобы запереть улики подозреваемого".

Белый сказал: "Может ли он все еще летать и выбрасывать свое тело с неба?"

Нин Тао внезапно поднял голову и посмотрел на небо, и в его голове внезапно вспыхнуло мерцание духовного света.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0236 Поиск улик.**

0236 Глава "Найти подсказку" Магазин аксессуаров, продавщица, немного подавленная, посмотрела на молодежь у прилавка, держа в руках веревку из мелколистного палисандрового дерева, чтобы понюхать. Молодой человек уже позволил ей взять в руки кипарисовую скалу, золотую шелковую нановую веревку, желтую грушевую цветочную веревку, и даже имитацию оловянной крови из сандалового дерева и роговой олова носорога, она показала ему почти все виды ручной веревки, но он только один нюхал, даже ни слова не проронил.

Этот эксцентричный юноша был не кем иным, как Нин Тао, и это был пятый магазин, который он обнюхивал.

"Сэр, если вам нравится нюхать его, вы можете выкупить его и понюхать все, что захотите." Если бы не тот факт, что Нинг Тао красивая и хорошо выглядит, она бы перестала служить ей.

"Что это за запах?" Продавщица спросила.

Только тогда Нин Тао собрал свои мысли, как он передал струну зойзии руки продавщице и улыбнулся: "Ничего, спасибо".

"Какие ниточки ты на самом деле хочешь купить?"

Нин Тао на мгновение подумал и осторожно сказал: "Кстати, есть ли кольцо, сделанное из дерева?".

Продавщица сказала: "Кто будет носить деревянное кольцо, мы никогда не продадим здесь деревянные кольца, если не сделаем их сами, и обычное дерево определенно не в порядке, это должен быть древесный нефрит".

"Деревянный нефрит?" Когда Нин Тао впервые услышал это имя, он любопытно спросил: "Что такое Мухуа Джейд?".

Продавщица сказала: "Древесный нефрит - это доисторическое дерево, зарытое в землю и долгое время эволюционировавшее в силикатное дерево нефрита, которое является твердым и выглядит примерно так же, как нефрит, что-то, что производится только в Мьянме".

Нинг Тао стучал в сердце, немного встревоженный: "Могу я спросить, где можно купить такой нефрит в форме дерева?"

Продавщица посмотрела на Нинг Тао с отчуждённым взглядом: "Ты уверена, что это не запах?"

Нин Тао стучал зубами и улыбался: "Мне больше нравится запах дерева, поэтому я должен чувствовать его, когда покупаю бусы". У вас тут есть нефрит с деревянным покрытием, пожалуйста, покажите его мне, я обязательно куплю то же самое, что и вы".

"Эта штука тяжелая, положи ее в сокровищницу, ты пойдешь со мной и я покажу тебе." Продавщица сказала.

"Хорошо, спасибо". Нин Тао проследовал за продавщицей по узкому коридору магазина и направился на склад.

Как только он вошел на склад, Нин Тао пробудил нос, и в его носовую полость хлынуло большое количество древесных и нефритовых ароматов.

Продавщица подошла к углу на складе и сказала: "Ничего не трогай, а то наш босс меня отругает".

"Пожалуйста, будьте уверены, что я ничего не трону". Нин Тао сказал, что только что запах дежа вю внезапно ворвался в его носовую полость.

Это было оно, он почувствовал его запах на теле Чжоу Сакуры!

Продавщица подошла к углу, подняла черную ткань, и тут же обнажился кусок нефрита из красного дерева. Он выглядел как ствол дерева, несколько десятков сантиметров в диаметре, более метра в длину, и не менее сотни фунтов в глаз. Он бывает ярких цветов, изумрудно-красного и белого. Основной цвет - изумруд, который немного похож на нефрит, если смотреть только на изумруд.

На самом деле, как только черная ткань была раскрыта и больше молекул аромата бросились в ноздри Нин Тао, он был уверен, что запах дерева, который он поймал на теле Чжоу Сакура был запах Мухуа Ю. Убийца, который носил на пальце кольцо из расплавленного нефрита.

"Вот так". Продавщица сделала паузу рядом с сердоликом.

Нин Тао сказал: "Такие вещи производятся только в Мьянме?"

В углу рта продавщицы с улыбкой говорили: "Только бирманские продукты, ты пахнешь или покупаешь?".

Нинг Тао, ".........."

Когда он вышел из ювелирного магазина, Нин Тао выполнил свое обещание и купил шнур из кровавого сандалового дерева в сто юаней, который он оценил в двадцать или тридцать юаней. Но с точки зрения его прибыли, эта отдача несущественна.

Из ювелирного магазина Нин Тао позвонил Бай Цзину: "Сестра Бай, как у вас там дела?".

Я ходил в три клуба беспилотников и в один беспилотный... Я ходил в три клуба беспилотников и в одну беспилотную шоу-компанию. Я ходил в три беспилотных клуба и в беспилотную шоу-компанию, но все они говорили, что гражданских беспилотников, которые могут взлететь в небо, пока нет. Беспилотник для доставки посылок. У машины она есть, но она способна доставить только несколько фунтов груза".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Тогда мы можем исключить возможность того, что убийца использовал беспилотник, чтобы сбросить тело, ты и Цинь Чжоу вернетесь первыми, а я вернусь после".

Голос Цинь Чжуй снова прозвучал из телефона: "Брат Нин, что ты хочешь сегодня поесть? Я пойду домой и сделаю это для тебя".

Сердце Нин Тао было теплым, но его рот сказал: "Не беспокойся, у тебя даже ротовой плиты нет".

"Разве не лучше было бы, если бы я подкрепил горшок камнем?" Голос Цинь Чжуй был мягким и хорошим.

"Тогда давай сделаем немного каши". Нин Тао сказала, что хочет готовить для него, и он будет немного неблагодарен, если скажет, что ест на улице.

"Ну, тогда я пойду домой и буду готовить." Голос Цинь Чжоу был полон радости и счастья.

Голос Цзин по телефону: "Ты такой идиот, ты испортишь его, если испортишь..."

Нин Тао горько смеялся, повесил трубку, а затем вернулся на электромобиле Tian Dao. Он хотел вернуться в "Маленькую госпожу", но на полпути он передумал и приехал в медицинский университет Шанченг.

В конце концов, он не мог отпустить смерть Чжоу Сакуры, и это молодое и красивое лицо всегда приходило в голову. Если правосудие не свершилось, как он, посредник добра и зла, может иметь лицо, чтобы ходить по земле?

Пройдя через школьные ворота, Нинг Тао притормозил и направился к переулку, где припаркован мусоровоз. Мужчина средних лет стоял в устье переулка, глядя внутрь, предположительно пытаясь попасть внутрь, чтобы избавиться от мусора, но в устье переулка все еще была вытянута полицейская лента, запрещающая вход в переулок.

Нинг Тао остановился рядом с мусоровозом, установил раму и подошел к мужчине средних лет, подсознательно взглянув на руку мужчины средних лет. У мужчины средних лет на руке не было кольца, а ладонь была грубой.

Человек средних лет взглянул на Нинг Тао и сказал: "Брат, почему это место запечатано?".

Нинг Тао сказал: "Здесь было найдено тело, и полиция опечатала это место".

"О, так и есть, похоже, что сегодня я не смогу убрать мусор здесь." Человек средних лет пробормотал про себя, затем повернул и пошел к мусоровозу, припаркованному на обочине дороги.

Нин Тао посмотрел на оранжевый комбинезон на своем теле, и вдруг что-то пришло в голову: "Старший брат, пожалуйста, подождите минутку".

Мужчина средних лет остановился в своих следах и посмотрел на Нинг Тао: "Зачем?"

Нин Тао подошел к мужчине среднего возраста: "Я приехал в город на работу, значит, там нехватка людей?"

"Нехватка, наша компания нанимает сантехников, водителей мусоровозов круглый год, но вы так молоды, можете ли вы взять безделье?" Человек средних лет взглянул на Нинг Тао с намеком на сомнение в его глазах.

Нин Тао сказал: "Я с гор, я сильный и могу есть и много работать".

Мужчина средних лет сказал: "Я вижу, ты тощий и нежный, какая у тебя сила? Это тяжелая работа по санобработке".

Нин Тао вздохнул: "Брат, пожалуйста, сделай мне одолжение, на этот раз я вышел, потому что моя свекровь считает, что я недостаточно хорош, чтобы каждый день на глазах у невестки, я просто вышел на работу, чтобы найти деньги, не видя своего сердца". Он показал грустный взгляд: "Если я не найду работу, моя снобистская теща не спровоцирует мою невестку развестись со мной, брат, если ты сделаешь мне одолжение, я куплю тебе выпить попозже".

Настроение мужчины среднего возраста внезапно изменилось: "Черт, моя теща тоже сноб, каждый раз, когда мы встречаемся, моя жена скажет вам, чтобы посмотреть, сколько продуктов питания зять следующей семьи выкупить, и кто зять повышение и увеличение зарплаты, семья все поездки в Таиланд, я слышал это, я был зол".

Нинг Тао выпустил еще один вздох: "Старший брат, похоже, мы связаны одной болезнью".

Мужчина средних лет протянул руку помощи и похлопал Нин Тао по плечу: "Брат, меня зовут Ши Ран, помнишь номер мобильного телефона, приходи завтра в мою компанию, позвони мне, и я отведу тебя на собеседование. Одно моё слово, и ты едешь на работу".

Тело Ши Ран было покрыто запахом мусора.

Нин Тао записал номер мобильного телефона Ши Ран, спросил адрес компании, немного поболтал и снова спросил: "Брат, сколько раз в день ты выходишь?".

Ши Рун сказал: "Обычно дважды в день, один раз вечером и один раз в 4 или 5 утра, с сверхурочной работой в праздничные дни. В нашей профессии мы встаем раньше курицы, спим позже собаки и зарабатываем тяжелые деньги, что, ты уволился?"

Нинг Тао сказал: "Нет, я точно приду завтра". После паузы он снова спросил: "Кстати, брат Ши, кто тут вчера убирал мусор?".

"В этом я не уверен, этой репликой руководят несколько человек, мне придется вернуться и попросить узнать, почему ты спрашиваешь об этом?" Ши Ран посмотрел на Нин Тао любопытным взглядом.

Нин Тао сказал: "Я просто случайно спрашиваю о линии, скажу, что не обязательно мне тоже придется ездить на мусоровозе".

"У вас есть водительские права?"

Нинг Тао покачал головой: "Нет, но я научусь, я точно получу лицензию".

Ши Ран улыбнулся: "Подожди, пока не получишь водительские права, все в порядке, я возьму машину".

Нин Тао сказал: "Брат Ши, я приду к тебе завтра".

"Хорошо, позвони мне, когда придешь завтра". Ши Ран сел в машину и уехал.

Нинг Тао посмотрел на быстросъёмный мусоровоз, и из угла его рта появилась холодная улыбка. Этот Ши Юн не был убийцей, но он уже знал, как его найти.

Нинг Тао вернулся в электрическую машину Tiandao и собирался сесть в машину, когда двое одноклассников помогли старой тете пройти сюда.

"Тетя, я не думаю, что тебе стоит уходить, это место грязное." Одноклассница сказала.

"Нет, нет... Я пойду посмотрю..." Старая тетя дрожала, скандируя, когда она шла, "Дочь, мать здесь, мать здесь..."

Нинг Тао уже догадался о личности этой старой тети, и, глядя на старую тетю с двумя бледными бакенбардами и рахитом, его сердце смутно болело, как будто его прокололи иглой.

Трое прошли мимо, и никто не посмотрел на Нинг Тао.

Студент-мужчина, который держал старую тётю, сказал: "Тётя, ты сожалеешь о своей потере, ты не можешь вернуться из мёртвых, ты должна позаботиться о своём теле, Чжоу Сакура тоже не хочет видеть тебя такой".

Но старая тётя, как будто не слышала его, всё ещё скандировала: "Дочь, мать здесь, мать здесь..."

Самая болезненная вещь в мире - это отправить человека с седыми волосами к человеку с черными волосами, и какие слова утешения в этом мире могут заставить старую тетю уйти от горя потери дочери?

Нинг Тао ничего не могла сделать.

Тем не менее, он может отдать ей должное.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0237 Глава Кровать и пол**

0237 Магазин кровати и пола Уже было темно, когда мы вернулись к Маленькой Госпоже, и Нин Тао почувствовал запах отвара еще до того, как он добрался до входа в пещеру. Он не мог не улыбаться, и на самом деле в его сердце было ощущение "возвращения домой".

Нин Тао возвел у входа в пещеру электрокарету "Небесный Дао", а затем душистый ветерок распространился и погрузился в его объятия головой вниз головой.

Кто еще, кроме Избранного?

С теплым ароматом и мягким нефритом в руках, Нин Тао почувствовал, что его линия обороны слабеет. При таком темпе, его может однажды преследовать Кинг, чтобы снять эту шляпу.

"Нормально ли обниматься по ночам? Каша остывает". Из пещеры пришел голос Бай Цзина.

Только тогда Цинь Чжоу отпустил Нин Тао, улыбку в стиле Линь Дию, появившуюся на его чистом, красивом лице: "Брат Нин, пойдем внутрь и поедим каши".

Нин Тао протянул руку и вытащил веревку из кармана брюк из кровавого сандалового дерева, немного смутившись: "Я купил ее за сто долларов, когда ходил по магазинам, она для тебя".

В первый раз, когда он подарил безделушку Грин Чейзу, он отдал ее в качестве стодолларовой сделки, что было на самом деле немного неудобно, так что это было немного неловко.

Когда я увидел его в первый раз, я был так взволнован, что носил его на запястье, я смотрел влево и вправо, и я был так несчастлив.

В устье пещеры появился Белый Цзин: "Это глупо, веревка деревянных бусин, от которых нужно избавиться".

Цинь Чжоу повернулся назад и дал Бай Цзину пустой взгляд: "Тебе еще не дали!"

Нин Тао сказал: "Сестра Бай, мне очень жаль, у меня с собой только сто юаней, так что я купила кучу для Цинь Чжоу, а не для тебя".

Бай Цзин наклонила угол своего рта: "Вы двое объединились, чтобы издеваться надо мной, да?"

Цинь Чжоу вдруг обернул руки вокруг плеч Нин Тао, и с маленьким лбом его губы поцеловали Нин Тао в щеку, а затем провокационно сказал: "Как насчет того, чтобы просто пытать тебя, собака-одиночка? Ты ударил меня, ты ударил меня!"

Нинг Тао был смущен, но что он мог сказать?

Звук ревущего двигателя локомотива доносился сзади, и в мгновение ока из горного леса вышел прохладный человек-локомотив в черном траншейном пальто и подошел к пещере.

Инь Мо Лан не сказала ни слова, даже когда она пришла, ее глаза светились, когда она смотрела на электромобиль Tien Dao рядом с Нин Тао. Если бы у Нин Тао была причина, он без колебаний обменял бы свой локомотив с Нин Тао, но Нин Тао не смог бы с ним расстаться.

Цинь Чжоу отпустил руку, которая была обернута вокруг плеча Нин Тао, немного застенчиво. Она иногда очень волнуется, но только махает Нин Тао, она на самом деле очень застенчивая перед другими.

"Старейшина Инь, вы, должно быть, получили что-то, придя сюда в этот раз, верно?" Нинг Тао сказал.

Инь Мо Лан кивнул: "Я чувствую запах каши, давай поедим и поговорим об этом".

Я не думаю, что сейчас подходящее время для тебя, не так ли?"

Инь Мо Лан тоже не разозлился, вышел из машины, опустил подставку и шагнул к пещере.

Четверо из них собрались вокруг каменного стола и съели кашу, без еды, только бутылку Лао Цянь Ма.

Выпив чашку отвара, Инь Мо Лан протерла углы рта и открыла рот: "Я кое-что узнала, в семье Тан нет ни одной женщины по имени Тан Цзисянь, но.................".

"Но что?" Нинг Тао спрашивал.

Инь Мо Лан на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "В двадцать четвертый год эпохи Гуансюй семья Тан изгнала человека по имени Тан Тяньфэн, который, как говорят, был кровным братом Тан Тяньфрэня. Почему этот человек был изгнан из семьи Тан и куда-то уехал, и какие потомки там были неизвестны. Тан Цзисянь, которую вы просили меня проверить, вернулась из США, и если она связана с семьей Тан, то, наверное, это связано с той Тан Тяньфэн".

Нин Тао нахмурился слабо, если даже Небесный Человек Тан смог дожить до сегодняшнего дня, то как его брат-соотечественник может быть человеком с короткой жизнью? Если бы этот Тан Тяньфэн знал, что его брат мертв, то для него было бы нормальной ситуацией отправить потомка или ученика обратно на расследование.

Смерть Тан Тяньфэна на самом деле не подлежала расследованию, и Тан Тяньфэн боялся, что он уже давно посадил в тюрьму этого убивающего брата врага. Он убил Тан Тяньфрена, как Тан Тяньфэн мог закрыть глаза и притвориться, что ничего не случилось? Эта новость, которую принес Инь Мо Лань, была равносильна напоминанию ему о том, что у него все еще есть враг из клана Тан, и что этот враг, скорее всего, был таким же культиватором, как и Тан Тяньрен.

После короткого молчания Нин Тао сказал: "Я все еще должен беспокоить старейшину Инь, чтобы он продолжил свое расследование".

Инь Мо Лан сказал: "Нет проблем, на этот раз всё равно всё в порядке". Сказав это, он передал чашу в руке Цинь Чжоу: "Мисс Цинь, пожалуйста, добавьте еще одну чашу".

Цинь Чжуй сказал без любопытства: "Хватит". Тем не менее, он спустил всю оставшуюся кашу в кастрюлю в чашу Нинг Тао.

Инь Мо Лань смотрел на Цинь Чжуя бездыханно.

Нин Тао неловко улыбнулся и сказал, когда пил отвар: "Старейшина Инь, через несколько дней я отведу тебя куда-нибудь, чтобы открыть глаза".

Инь Мо Лан был немного любопытен: "Какое место?"

Нин Тао сказал: "Люди Инь Юэ слышали об этом, верно?"

Инь Мо Лан покачала головой: "Нет, я слышал только о людях инь-ян, у нее есть то, что есть у мужчин, и у нее есть то, что есть у женщин".

Белый Цзин нежно ворчал, "Грубый".

Нин Тао сказал: "Раз ты не слышал об этом, то я пока продам его, и мы поедем вместе через несколько дней".

"Хорошо, тогда я попрощаюсь с тобой". Инь Мо Лан встал и ушёл.

Цинь Чжуй и Бай Цзин собирают посуду, а Нин Тао посылает Инь Мо Лана из пещеры.

"Не надо отдавать, я не человек манер". Инь Мо Лан сказала, сидя рядом с локомотивом, но ее глаза были горячими и горячими, когда она смотрела на электровоз Тянь Дао, который Нин Тао поместил рядом с пещерой.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Старейшина Инь, не волнуйся о моем электрическом мотоцикле, когда у тебя будет достаточно духовного материала в будущем, я снова усовершенствую твой мотоцикл, так что все всегда в порядке, да?".

Инь Мо Лан был мгновенно взволнован: "Хорошо, я отношусь к этому серьезно, мне просто нужно собрать все духовные материалы, чтобы попросить вас доработать мою машину".

Нинг Тао улыбнулась: "Одно слово".

Инь Мо Лан внезапно понизила голос: "Ты же не спала с ними в наши дни, когда меня не было?".

Нин Тао неловко сказал: "Старейшина Инь, ты не можешь этого сказать?"

У Инь Мо Лан на лице было серьезное выражение: "Я беспокоюсь о тебе, вижу, что твое телосложение еще не стало устойчивым, если оно действительно нестабильно, максимум раз в месяц, никогда не будь жадным, и не то и другое вместе, оно убьет тебя".

Нинг Тао уже был в растерянности из-за слов.

Отправив Инь Мо Лана, Нин Тао вернулся в пещеру.

Пока Бай Цзин готовит лакрицу на полу, Цинь Чжоу достает новый лист из коробки.

Нинг Тао врасплох сказал: "Что вы делаете?"

Уайт сказал: "Я выпущу вас, ребята, из кровати, а вечером вы возьмете кровать, а я возьму пол". Потом, не дожидаясь, пока Нинг Тао скажет хоть слово, она добавила: "Вам, ребята, нехорошо спать на полу".

Щки Цинь Чжуй были слегка красными, желая увидеть реакцию Нин Тао, но не осмелились посмотреть на это открыто, только взяв оставшийся свет из угла глаз, чтобы тайком взглянуть на Нин Тао.

Нинг Тао сменил тему: "У нас сегодня дела".

Белый Цзин был счастлив: "Ты вроде как просветленный, я ночью вставляю хлопок в уши, не волнуйся, я ничего не слышу".

Лицо Цинь Чжоу покраснело ещё больше, "Сестра!"

Белый Цзин нежно плюнул: "Посмотри, какая ты красивая".

Эта тема сложна, когда разговор продолжается вот так, Нин Тао поспешил сказать: "То, что я сказал, это не та работа, о которой вы говорили, это делать правильные вещи". После паузы он добавил: "Кажется, я нашёл убийцу, прячущегося где-то".

Это хорошо, но Бай Цзин и Цинь Чжуй выглядят разочарованными на своих лицах.

Через два часа рядом с пригородным мусороперерабатывающим заводом появился электромобиль Tien Dao. На главной двери висит табличка с надписью "Санитарная компания Тенма". Половина мусора Mountain City вывозится сюда для утилизации и сжигания для производства электроэнергии.

Нинг Тао затормозил машину и посмотрел на большое здание за воротами.

Бай Цзин слегка нахмурился: "На такой большой фабрике должно быть много людей, как я могу их найти?".

Нин Тао сказал: "Главное - искать людей, которые побывали в Бирме и остались в Бирме, а потом есть люди, которые находятся на одной линии с Ши Ран, люди, которые носят кольца Мухуа Юй, этот ассортимент уже маленький, его нетрудно найти".

"Это было бы намного проще, давай просто войдем сейчас." Уайт сказал.

Нин Тао сказал: "Цинь Чжоу, оставайся и следи за машиной".

Углы рта Цинь Чжуя внезапно изогнулись: "Почему это я снова смотрю на машину"?

Нинг Тао сказал: "Никто не угоняет машины, но есть много людей, которые угоняют автомобили с аккумуляторными батареями, лучше охранять".

"Тогда я буду следить". Цинь Чжуй сказал.

Нин Тао и Цзин Бай не вошли в дверь, но перелезли через стену на фабрику, затем пробрались в здание общежития и украли два комплекта комбинезонов, затем переоделся в комбинезон, прежде чем войти в рабочую зону.

"Сестра Уайт, давайте разделимся, я поищу картотеку, вы идите в класс вождения и проверьте, мы встретимся снаружи через час." Нинг Тао сказал.

Они разделились, Бай Цзин отправился на место, где припарковано много мусоровозов, и Нин Тао пошел к офисному зданию.

Двери вестибюля офисного здания закрыты, в фойе установлены камеры наблюдения, а вестибюль виден через стеклянные двери. Нин Тао отказался от идеи пройти по коридору, чтобы войти, обошел сзади офисное здание, поднялся на третий этаж через водосточную трубу, а затем с помощью лезвия Затмения открыл окно, перевернув его и войдя в офисное здание.

Двадцать минут спустя Нинг Тао нашел архивный зал на пятом этаже. Дверь была заперта, и он открыл окно и вошел в картотеку.

На самом деле Нин Тао не подумал предоставить полиции улики, которые он получил для раскрытия дела, а только подумал, что если полиция арестовала человека после того, как ему нечего было делать, и его медицинские расходы в этом месяце еще не были учтены, и это является важным вопросом жизни и семьи, то он должен был сделать "эгоистичное" соображение.

Кроме того, как естественный посредник между добром и злом, он не способствует его практике, если он не решит проблему самостоятельно.

Практиковать, культивировать не только духовную энергию, но и сердце. Он является естественным посредником между добром и злом, а наказание зла и пропаганда добра - это то, как он культивирует свой ум.

В картотеке была тихая комната, с компьютерами и картотеками.

Файлы в картотеке были отсортированы, и Нин Тао не потребовалось много усилий, чтобы найти файл драйвера. Он пролистывал их один за другим, и, не глядя через несколько, он увидел файл Ши Ран. Наконец, по мере того, как куча файлов приближалась к концу, его взгляд устремился на один файл, и его взгляд на файл стал холоднее.

Сонг Цзюнь, мужчина, родился 12 августа 1993 года, в средней школе, работал в горнодобывающей компании Мьянмы, водителем...........

Нин Тао записал домашний адрес и другую информацию в досье, затем быстро просмотрел оставшуюся часть досье, и только у "Сон Чжуна" было резюме его пребывания в Мьянме.

Нин Тао положил файл обратно в картотеку, ледяной голос в сердце: "Сон Чжун, я пришёл к тебе".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0237 Убийцы главы**

0237 Глава Ночь убийцы окутала крошечную деревню, и без луны, без света, она чувствовала себя как место, забытое современным миром.

В Мурао есть небольшой фермерский двор с глинобитными стенами и несколькими низкими, большими плиточными домами, который выглядит поношенной по сравнению с другими фермерскими домами в деревне.

Этот маленький фермерский домик - дом Сон Чжуна.

Ночью три силуэта вышли из горного леса, тихо подошли под стену двора и прыгнули в стену.

Нин Тао пробудил свои глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, и он быстро понял ситуацию посреди этого небольшого фермерского дома. В одной комнате жили два человека, а в другой - один. Две другие комнаты одна - кухня, а другая - общий туалет.

Почти в то же время, Цинь Чжуй и Бай Цзин также выплюнули свои языки, используя их языки, чтобы обнаружить "добычу". С двумя абсолютно красивыми лицами и двумя длинными языками, трепещущими в воздухе, это изображение действительно немного горячее для глаз.

В сознании Нинга Тао, необъяснимо, снова появилось очень популярное видео в интернете - пришло время показать свои настоящие навыки. Но даже искусная женщина-художница в видео, ее так называемые умения слишком много, чтобы упоминать перед Цин Чжуй и Бай Цзин-цзин.

"Не утруждай себя поисками". Нин Тао указал на комнату, где живет один из людей, и сказал: "Парень, которого мы ищем, находится в этой комнате, другой, который живет, предположительно, его родители".

"Что-то вроде убийства кого-то лучше оставить мне, я пойду убью его родителей". Белый Цзин идет к комнате, где живут два человека.

Нин Тао взял ее за горстку: "Это Сон Чжун совершил преступление, а не его родители, мы не можем убивать невинных без разбора". Я пойду и дам им немного поспать."

"Тогда пойдем за этим парнем". Цинь Чжоу сказала, что в ее глазах мигает жалкий зеленый блеск.

"Не двигайте его пока, пока я не закончу". Кивнув, Нин Тао направился к родительской комнате Сон Чжуна.

Родительская комната Сонг Чжуна была закрыта на болты, а Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами, чтобы вытащить Лезвие солнечного затмения, и легко открыл дверь, а затем вошел внутрь.

Комната была кромешной черной, а в воздухе пахло китайскими травами и запахом заплесневелых семян. После того, как дверь открылась, снаружи дома засиял тусклый свет, и вид изнутри дома был смутно виден. Дом был скудно меблирован, в нем отсутствовала кровать и шкаф с половиной двери, а также небольшой квадратный столик, полный жира.

В постели лежала пара, мужчина и женщина в возрасте пятидесяти лет, оба с морщинами на лице и без блеска на коже. Это является проявлением витаминного дефицита, который также раскрывает жизненную ситуацию пары, где бедность оставила их неспособными обеспечить даже самое элементарное питание.

Нинг Тао вытащил небесную иглу и один человек прижал ее.

Пара уже была в сонном состоянии, а Рэй даже не мог проснуться после этого выстрела.

Нинг Тао вышел из комнаты пары и забрал дверь с собой, когда вышел. Стоя в коридоре, он увидел, что дверь комнаты Сон Цзюня уже открыта, а Цин Чжуй и Бай Цзин также вошли в комнату Сон Цзюня. Он быстро шел, на ум приходит бледный труп Чжоу Сакуры, его злая сторона постепенно пробуждается.

В комнате Сон Чжун лежал на кровати, задыхаясь и засыпая, с несколькими пустыми пивными бутылками на кровати. В доме до сих пор пахло рассолом утки и пивом, в его комнате даже был компьютер, родители недоедали, лицо было желтым и тощим, но он явно жил приличной жизнью, с мясом, вином и доступом в интернет.

Просто взглянув на него, Нин Тао был уверен, что Сон Чжун определенно имеет большой грех "не уважать своих родителей" на своем теле.

Глаза Нин Тао приземлились на средний палец правой руки Сон Чжуна, на котором было деревянное нефритовое кольцо изумрудного цвета. Кольцо выглядело так, как будто оно было сделано из жадеита, но с небольшим количеством ржаво-красного внутри, что было очень характерной чертой деревянного нефрита. Когда он увидел кольцо, его нос также уловил аромат этого кольца, который прекрасно сочетается с ароматом, который он уловил на Чжоу Сакура!

Сонг Чжун спала спокойно, возможно, еще приснился хороший сон, но Чжоу Сакура лежала в холодном морозильнике, не имея возможности открыть глаза. Ее мать также страдает от душераздирающей боли, и вопрос в том, выдержит она это или нет.

Цин Чжуй и Бай Цзин оглянулись на Нин Тао.

Нинг Тао кивнул, его голос был тихим и мрачным: "Это он".

Бай Цзин протянул руку и похлопал по щеке Сон Чжуна.

Сон Чжун открыл глаза и вдруг увидел двух человек, стоящих у кровати, он мгновенно испугался, один опрокинулся с кровати, а когда встал снова, у него в руке уже был лишний тридцатисантиметровый нож.

Нож очень старый, его использовали японские солдаты во время Второй мировой войны, чтобы сломать живот, называемый ребром.

Нож также подходит под профиль орудия убийства.

"Кто ты?" Сонг Цзюнь, который держал нож, выглядел нервным, придвигаясь к стене, когда он говорил, нож в его руке также держался перед ним, кончик ножа указывал на Цин Чжуя и Бай Цзина.

Никто не говорил.

Папа!

Мягким щелчком мыши в комнате загорается лампа накаливания. Темнота в комнате внезапно рассеялась, и все лица людей были окутаны светом, некуда бежать.

Лицо Сон Чжун было худощавым, рождая пару треугольных глаз с толстыми черными бровями и свирепыми глазами. Он выглядел худощавым, и на его теле были видны мускулы, из-за которых он выглядел худощавым.

"Черт, кто вы такие, черт возьми?" Сон Чжун гневно закричал: "Я убью вас всех, если вы не скажете!"

Цинь Чжоу снова оглянулся на Нин Тао: "Брат Нин, это старое правило?"

Нинг Тао сказал: "Не торопитесь, у меня к нему есть несколько вопросов".

Но как раз тогда, когда слова Нинг Тао только что упали, армия Сонг внезапно набросилась на Нинг Тао. Он был достаточно умен, что две женщины и мужчина вломились в его комнату посреди ночи и убили мужчину, оставив двух женщин без угрозы для него.

Тогда, если он понял, что это за женщина, стоящая в этой комнате, он боялся, что не выберет в качестве мишени Нинг Тао.

Почти в тот же момент вспыхнула жалкая зеленая холодная аура, и правая рука Сон Чжуна, державшая грудные клетки, упала на землю на оба запястья. Кровь вылилась из его запястий, как кровавый фонтан, который был таким же шокирующим!

В следующий момент ее змеиные когти вонзаются ножом в маленький живот Сон Чжуна. Но не до конца, всего несколько дюймов. Она просто хотела, чтобы Сон Чжун страдал, а не его жизнь.

"А..." Сон Чжун открыл рот, чтобы закричать жалко.

Цинь Чжоу схватил сломанную руку, которая упала на землю, и засунул ее в рот Сонг Чжуна, сразу заткнув рот Сонг Чжуну.

За две-три секунды армия Песни упала с земли в ад. И его кишки, его свирепость были полностью уничтожены за короткое время. Кусал свою отрубленную руку, каково это было, боюсь, только он знал.

"Сестра, я должна была вмешаться." Цинь Чжуй сказал.

Белый сказал: "На тебе столько греха, позволь мне это сделать".

"Но в таком случае, разве ты тоже не грешишь?" Цинь Чжуй сказал.

Уайт сказал: "Глупая девчонка, я твоя сестра, какой смысл мне делиться с тобой немного?" Она посмотрела на Нинг Тао: "Кто заставил тебя выйти замуж за такого особенного человека, не так ли, брат Нинг?"

Нинг Тао вообще не реагировал, его глаза холодные и страшные. Его сердце горело от чудовищной ярости, которая может сжечь все в любой момент. Он был холоден до глубины души в это время, его сердце было похоже на кусок льда в темноте, без следов температуры и следов эмоций.

Цинь Чжуй взял Бай Цзина за руку, и она не сказала ни слова, а Нин Тао, в своем порочном состоянии, заставил ее тоже бояться.

Нин Тао подошел к Сон Чжун, он ничего не сказал, но его тело, казалось, несет в себе тысячу злых призраков, зубов и когтей, только сильная аура убийства может заставить людей чувствовать смерть!

Левая рука Сон Чжуна удалила правую руку, которая была засунута ему в рот, за ней последовала левая рука, крепко держащая сломанное правое запястье, чтобы остановить кровотечение, но это было просто бесполезно, и его кровь продолжала выливаться из сломанного запястья. Его нижняя часть тела уже была пропитана кровью, как будто он только что выполз из лужи крови. Интенсивная боль заставила его тело дрожать, а глаза наполнились страхом.

"Тебе страшно?" Нин Тао присел на корточки рядом с Сонг Чжуном, который упал на землю, и, как он говорил, он медленно положил свой маленький сундук лекарства, и вытащил несколько небесных игл из маленького сундука лекарства.

Сон Чжун дрожащим голосом сказал: "Кто ты, ты...?". Что вы, ребята, хотите... сделать?"

Нин Тао сказал: "Я врач, я могу спасти тебя, но ты должен ответить на несколько вопросов".

"Ты, что ты собираешься спросить?"

Нин Тао слабо сказала: "Вы убили студентку медицинского университета Горного города, ее звали Чжоу Сакура, вы пытали ее, убили ее, а затем воспользовались удобством вождения мусоровоза, чтобы собрать мусор, и выбросили тело в мусорную кучу рядом со школой, я прав во всем этом?".

"Я... я не знаю, о чем ты говоришь." Глаза Чжун Сона вспыхнули.

Мерцание ледяного смеха появилось из угла рта Нинг Тао.

Цинь Чжоу последовал: "Брат Нин не может прикасаться к нему сейчас, сестра бьет его".

В тот момент, когда она заговорила, змеиный коготь Бай Чжина застрял в бедре Сон Чжуна.

Пуф, этот коготь был пятью кровавыми дырочками.

"А-" Сонг Чжун открыл рот, чтобы закричать, но в следующую секунду змеиный коготь Бай Цзина оказался на его щеке, лицо треснуло, и с его лица текла кровь.

Уайт сказал: "Если ты еще раз закричишь, я тебе рот отрежу".

Зубы Сон Чжуна смертельно укусили его за губу, боясь издавать еще один звук. Но боль не прошла, когда он укусил губу, и он содрогнулся от боли.

Голос Нинг Тао был холодным, "Хочешь, чтобы я спросил еще раз? Просите еще раз, и я обещаю вам, что процесс вашей смерти будет бесконечно долгим, и вы будете сожалеть о пришествии в этот мир".

"Это... я убил его... не убивай меня..." боль и страх пошли в обе стороны, когда Сон Чжун рухнул.

На самом деле, те, кто беден и зол, зачастую более хрупки и больше боятся смерти, чем простые люди. Они склонны скрывать свою трусость, а также свою некомпетентность, их свирепость по отношению к слабым.

"Остальные пятеро тоже были убиты тобой?" Нинг Тао спрашивал.

"Я убил его........."

"Зачем их убивать?"

В глазах Сон Чжуна вспыхнул блеск обидной ненависти: "Ненавижу их! У них нет ничего хорошего. Они смотрят на меня свысока! Ненавижу их!"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0238 Глава Кошмар.**

0238 Глава Кошмар Нинг Тао заставил себя сдержать гнев в сердце: "Они даже не знают тебя, но ты говоришь, что они смотрят на тебя свысока, ты болен!"

Божественное выражение Сон Чжун было яростным: "Я отдал ей все свои деньги, но она все равно сбежала с другим мужчиной". Я так ее люблю, но она меня обманула! Любая женщина, похожая на нее, заслуживает смерти!"

Нинг Тао холодно сказал: "Такой человек, как ты, достоин говорить о любви? Скажите, как вы познакомились с Чжоу Сакурой, и как вы убили ее?"

Сон Чжун закрыл рот.

Правая рука Белого Цзина проткнула плечо Сонг Чжуна острым, как лезвие из сплава, захватом.

Сон Чжун не мог контролировать свой рот и жалко кричал, но голос у него уже был слабый. Под сильной болью в сочетании с чрезмерным кровотечением он упал на землю, сидя на земле с изогнутым телом. Но Белый Цзин схватил лопатки и потянул за плоть и кости, и он не мог упасть. Это боль, которая действительно заставляет тебя жалеть о том, что ты пришел на землю.

С другой стороны, Нин Тао также вонзил иглу в сломанное запястье Сонг Чжуна, используя особую духовную силу, чтобы остановить кровотечение и восстановить жизненные силы. С пытками с одной стороны и исцелением с другой, он хотел умереть и упасть в обморок и была в невыносимой боли каждую секунду своей жизни.

"Я сказал... Я сказал... "Сон Чжун не успел за десять секунд до того, как сломался и говорил бессвязно: "Вчера вечером... Я пошел на школьную свалку, чтобы убрать мусор, и случилось так, что девочка проходила через переулок... Я увидел, что она похожа на мою девушку, потом вырубил ее, отвел в машину и поехал в гору... Я пытал ее, потом... Я убил ее и избавился от всех следов, завернул в пластиковую упаковку и положил в мусоровоз, а рано утром я снова выбросил ее тело на свалку рядом со школой...".

"Где ты научился удалять следы?" Нинг Тао спрашивал.

"Я научился этому в интернете... из некоторых детективных фильмов... и детективных романов." Время говорит.

Нин Тао взял правую руку Сон Чжуна и вручил ему: "Ты сделал это кольцо в Бирме?"

Чжун Сон кивнул.

Нин Тао поместил правую руку Армии Сонг в левую и сказал: "Хочешь ты жить или нет?".

Сон Чжун снова кивнул.

Нинг Тао ругал, "Говори!"

Сон Чжун вздрогнул: "Думай".

Нинг Тао сказал: "Возьми руку, встань и следуй за мной, пока я залечиваю твои раны".

В глазах Сон Чжуна промелькнул намек на смятение, сначала убив его всего за полжизни, а теперь лечащего, разве это не убивало его, чтобы играть?

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Если ты не пойдешь со мной, я убью тебя снова".

Голос был ровным, но в сердце Сон Чжуна пузырилась прохлада, когда он боролся за то, чтобы встать с земли, но земля была слишком скользкой с его кровью, и он не мог встать с земли.

"Отходы". Змеиный коготь, пробивший лопатку Сонг Джуна Белой Джулии, сразу же поднял Сонг Джуна с земли.

Нин Тао тайком взял обычную палочку с кровяным замком, взятым из маленького сундучка с лекарствами, затем открыл кровяной замок и повернулся обратно к Сон Чжун и сказал: "Следуйте за мной".

Удобная дверь клиники за пределами неба темна, как чернила, но окрестности горят как черное пламя, как переход в ад. Сон Чжун был мгновенно ошеломлен, он не осмелился сделать шаг вперед и нервно сказал: "Ты... собираешься забрать меня... в ад?"

"Люди вроде тебя все еще хотят попасть на небеса?" Бай Цзин сказал и внезапно пнул Сон Чжун в спину.

С приглушенным звуком тело Сонг Чжуна взлетело с земли и выкопало головой в удобную дверь.

Нинг Тао сделал шаг внутрь.

Через мгновение пейзаж изменился, и местоположение переместилось из отдаленной деревни Шаньчэн в клинику Тяньвай в переулке Хакка в Гуаньчэне.

Лицо доброй и злой треноги было полно ярости, а зеленый дым был густым.

Сонг Чжун боролся и поднялся с земли, его левая рука сжимала правую, наблюдая за всем, что происходит в клинике за пределами неба, его глаза наполнялись божественным светом страха.

Нин Тао вытащил бамбуковый набросок из бухгалтерской книги и поместил его на несколько секунд поверх головы Сонг Чжуна, затем снова снял бамбуковый набросок из бухгалтерской книги и открыл его, чтобы прочитать диагноз на нем.

Содержание бамбуковой книги счетов появилось на бамбуковом портфеле: Армия Песни, родившаяся 23 июня 1993 года, в год Десятичного Года (1993), первый злой убийца насчитал шесть и сорок два очка злых мыслей и грехов, второй злой неблагодарный родитель насчитал десять очков злых мыслей и грехов, а третий злой был сильным.

Этот результат совсем не удивил Нинга Тао, и он свернул бамбуковый набросок бухгалтерской книги и положил его обратно в маленькую аптечку.

"Это... что это за место?" Сонг Чжун пузырилась словами.

Нин Тао сказал: "Это моя клиника, и я дам тебе рецепт, и ты получишь лечение после того, как подпишешь его, в том числе и поймаешь сломанную руку".

"Это... почему?"

Голос Нинг Тао был ледяным: "Тогда я спрашиваю тебя, почему ты убил тех невинных девушек, когда ты прекрасно знал, что они не твои подружки?"

Сон Чжун на мгновение замерла, не осмеливаясь спросить еще раз.

Нин Тао быстро прописывает грех злых помыслов и говорит: "Приди и распишись".

Сон Чжун подошел к своему столу и увидел сложенную табличку с рецептом, он хотел прочитать содержимое таблички с рецептом, но не осмелился говорить.

Нинг Тао ругал, "Подпись!"

Голос был потрясен, Сон Чжун вздрогнул, опустил правую руку и держал в левой руке ручку, чтобы подписать свое имя на рецептурной бумаге "Злая Мысль".

Нин Тао взял рецепт греха от злых мыслей и дал Сон Чжун в бутике рецепт Дан "Возьми его".

Сонг Чжун проглотил рецепт, выписанный в бутике Даном, а затем снова схватил его за правую руку, опасаясь, что он ее потеряет.

В тот самый момент зеленый дым из Трипода Добра и Зла просочился сквозь него и в мгновение ока поглотил Армию Песни.

Глаза Нинга Тао были широко открыты, но даже если он пробудил глаза на состояние перископа, он не мог видеть Армию Песни среди зеленого дыма, не говоря уже о людях, даже о погодном поле в первую очередь.

Нин Тао сдался, он хотел раскрыть секреты Небесной внешней клиники, но это было не то, что он мог сделать только потому, что он хотел, он только начал на этом пути возделывания, дорога впереди была еще длинной.

Нин Тао отложил контракт Армии Злой Мысли, в этом контракте был только один пункт об искуплении, и это была смерть. Как только Армия Песни будет мертва, этот злой пакт с рецептами исчезнет.

По мере того, как он все дольше и дольше управляет клиникой Sky Out, он стал более знающим и гибким в правилах клиники. Вид, который был изначально прописан Цзян Yilong нужна была плохая идея рецепта контракт, чтобы достичь искупления оговорку, он больше не будет давать пациентам плату за клинику, просто призываю плату за клинику, чтобы достичь искупления оговорку. Даже диагностика, которая возникает на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги, не является требованием, которое является статическим, гибким и адаптируемым, при условии, что цель одна и та же. Например, смерть Сон Чжуна может быть написана как прыжок с реки на смерть, сбитый машиной, прыжок со здания на смерть и т.д., смерть является результатом, но это зависит от него, чтобы решить, как он умрет.

Цин Смок вернулся в Трипод Добра и Зла, и армия Песни проявила себя. На его теле не было ни одного шрама, даже сломанная рука не была завязана, даже шрама.

Нин Тао вытащил небесную иглу и перешел на сторону Сон Чжуна, его рука подняла иглу, а игла воткнулась в затылок Сон Чжуна. С этим выстрелом злобный Ци запутан, а Небесная Игла зла.

Сон Чжун что-то почувствовал и оглянулся на Нин Тао.

Нинг Тао, однако, уже собрал Небесную иглу и сказал едва заметно: "Ну, теперь ты можешь вернуться".

"Это... это правда?" До сих пор Сон Чжун не мог поверить в то, через что ему пришлось пройти.

Нинг Тао сказал: "Ты на самом деле во сне, и людям, которые делают много плохих вещей, снятся кошмары". Ты убил шесть невинных девушек, и их члены идут за тобой".

Нин Тао внезапно порезал ладонь на шее Сон Чжуна, который упал на землю с задушенным ворчанием.

Дверь удобства открывается.

Нин Тао вернулся в комнату с Сон Чжуном на руках.

Кровь на земле исчезла, следы, которые должны были быть удалены, были удалены. Как будто в этой комнате никогда не было ничего кровавого, только слабый запах крови, пронизывающий воздух. Но окна были открыты, и с прохождением воздуха этот маленький запах крови тоже скоро исчезнет.

Цин Чжуй и Цзин Цзин Бай стояли в комнате, шарахаясь по комнате, не как демон, не как свирепая женщина.

"Я убью его". Уайт сказал.

Нинг Тао сказал: "Не надо, я уже убил его".

"Ты убил его?" Бай Цзин странно посмотрел на Нин Тао, а на его руках Сонг Чжун спал как младенец.

Нин Тао положил Сон Чжун обратно на кровать и сказал: "Я использовал на нем Небесную Игольную Болезнь, он не проживёт три дня".

Цинь Чжуй сказал непонятно почему мы должны дать ему три дня? Разве не было бы лучше, если бы такого злодея убили напрямую?"

Нин Тао сказал: "Убить его на самом деле очень просто, одна косая черта решит проблему, но мать Чжоу Сакуры нуждается в правосудии". Я дал этому парню три дня, чтобы отдать должное матери Чжоу Сакуры и семьям остальных пяти жертв. Я хочу, чтобы они знали, что убийца пойман, а потом смотрели, как он гноится и умирает".

Цинь Чжуй показал свои зубы и улыбнулся: "Вот так, я вижу, что дальше?"

"Вызовите полицию". Нинг Тао сказал.

Через несколько минут Цинь Чжоу встал перед семьёй Сон и позвонил: "Алло, инспектор У?". У меня есть для вас важная информация о серийном убийце..."

Нин Тао не будет делать этот звонок, он наказал нечестивого человека и заработал деньги на консультацию, дело уже не в его бизнесе. Если бы он позвонил Ву Вэньбо, он стал бы сенсацией в средствах массовой информации, а городское правительство вручило бы ему награду или что-то в этом роде, и он не смог бы участвовать в этом. Более того, еще одна проблема, с которой ему пришлось столкнуться, состояла в том, что спустя три дня после этого погибла армия Песни, и как человек, который почти лично поймал армию Песни, кто мог гарантировать, что полиция или средства массовой информации ничего не заподозрят?

Полчаса спустя в эту отдаленную деревню прибыла длинная очередь полицейских машин, сотни вооруженных до зубов полицейских и спецназовцев окружили всю деревню и быстро окружили дом Сон Чжуна.

Сам Ву Вэньбо вёл во двор и помахал рукой. Офицеры спецназа, стоящие по обе стороны двери, одним ударом открыли дверь, и большая группа спецназовцев ворвалась внутрь.

Сон Чжун очнулся и был ошеломлен, когда увидел перед собой большую группу вооруженных до зубов полицейских. Через секунду или две он вдруг поднял правую руку, оба глаза уставились прямо на правую руку.

У него все еще есть правая рука.

Это был просто кошмар.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0240 Виновен**

Глава 0240 Грех заслужил три дня спустя.

В комнате для допросов глаза Сон Чжуна были ошеломлены. Раньше он быстро соображал, но теперь он как больной Альцгеймером, который часто бродит. В течение этих трех дней эпизоды его головной боли становились все короче и короче, каждый из них настолько болел, что оживал. В худшем случае, ему было так больно, что у него появилось недержание.

За пределами комнаты для допросов У Вэньбо и несколько его коллег посмотрели в окно в комнате для допросов Сон Чжун. Там был судья Чен, и он привел с собой главного врача-терапевта, а также медсестру.

"Дин Чен, вы не можете выяснить, что с ним не так?" Ву Вэньбо спрашивал.

Чен Джастис сказал: "Это нельзя проверить, в его крови нет токсина, но мозг разлагается". Мы не можем найти причину, мы не можем ее вылечить. По моим подсчетам, он не доживет до того дня, когда пойдет в суд".

Ву Вэньбо бороздил брови.

Суперинтендант сказал: "Губернатор У, Сон Чжун дал отчет о том, что должно быть дано, убийственный характер также был найден, первое место преступления также было найдено, и собрал много доказательств убийства Сон Чжун, он не идет в суд является результатом".

Ву Вэньбо вздохнул: "Так сказать, но...."

Поймать преступника и не привести его в суд кажется несовершенным.

"Кстати, вы выяснили личность владельца этого звонка?" Ву Вэньбо внезапно вспомнил этот инцидент.

Полицейский сказал: "Сообщите губернатору Ву, это было проверено, но номер принадлежит жителю Хокуто, он сказал, что номер, которым он не пользовался годами и забыл".

"Это мужчина?"

"Это мужчина".

Лоб Ву Вэньбо еще выше бороздил, он отчетливо помнил, что звонивший был женщиной, говорил приятным голосом, и это был мужчина, которого он выписал. В нем было несколько вещей, которые он не мог понять, например, это число, например, болезнь головной боли, которую Сон Чжун не мог даже выяснить причину болезни лица.

В этот момент подошел полицейский: "Сообщите губернатору У, прибыла мать Чжоу Сакуры и сказала, что хочет видеть Сон Чжун, привезти кого-нибудь или отправить кого-нибудь обратно".

Ву Вэньбо на мгновение подумал: "Приведи кого-нибудь, этот парень не проживет достаточно долго, чтобы пойти в суд, это немного честно, чтобы семья покойного увидела это".

Через несколько минут мать Чжоу Сакуры, при поддержке женщины-полицейского, пошла в комнату для допросов, но через три дня она добавила много седых волосков на голову и стала намного старше. Она ходила с трепещущим взглядом, и у всего человека не было подобия духа.

Ву Вэньбо подошел к заступничеству с матерью Чжоу Сакуры и нежным голосом сказал: "Старая тетя, преступник внутри, посмотрите на него".

Мать Чжоу Сакуры подняла голову и посмотрела на Сон Чжун, который сидел в комнате для допросов, и внезапно потеряла контроль над своими эмоциями и пошла разбить закаленное стекло, словно сошла с ума, шипя: "Ублюдок! Ублюдок!

За ревом последовал крик.

Плач, единственное оружие, которое есть у доброй женщины.

Ву Вэньбо утешает: "Старая тетя, ты сожалеешь о своей потере, твоя дочь также желает тебе добра, ты должна заботиться о своем здоровье". Убийца пойман, он будет привлечен к ответственности, и ваша дочь сможет спокойно покоиться с миром".

Мать Чжоу Сакуры задохнулась: "Почему бы не пристрелить его? Почему бы не пристрелить его... мою дочь..."

Ву Вэньбо также находится в своем уме перед лицом этой ситуации.

Только тогда Сон Чжун, который сидел на стуле в комнате для допросов, вдруг издал жалкий крик, прижал голову к рукам и сильно ударился об стол. Сотрудник милиции, отвечающий за записи допроса, наскребребли ему ноги, подошел сзади и держал голову, но его крики были еще сильнее.

Звукоизоляция комнаты для допросов такова, что снаружи нельзя услышать изнутри, но снаружи можно услышать изнутри через динамики.

Через громкоговоритель доносились жалкие крики Сон Чжуна, а мать Чжоу Сакуры мгновенно прекратила плач, удивленно глядя на Сон Чжуна в комнате для допросов.

Главный врач общей практики мозга, привезенный судьей Чэнь, побежал к двери комнаты для допросов с медсестрой в буксире, мать Чжоу Сакуры, казалось, что-то поняла и внезапно протянула руку медсестре, нервно сказав: "Не спасайте этого зверя! Не спасайте его!"

Медсестра не осмелилась протянуть руку помощи матери Чжоу Сакуры и застыла на месте на мгновение.

Главный церебральный врач-холистик не мог не заботиться, он толкнул дверь и поспешил внутрь, протянув руку, чтобы подпереть веки Сон Чжуна, чтобы проверить его зрачки.

"А..." Сон Чжун внезапно издал убойный крик, подернул шею, проехал мимо полицейского, держащего голову, и упал на землю.

Его ноги топтали по земле, потирали головой землю, оттирали голову и промокли кровью, а изо рта доносился плач: "Больно, больно... так больно... а-а-а-а-а!"

Главный невропатолог внезапно снова выбежал: "Пациент находится в опасном состоянии и нуждается в вызове скорой помощи, чтобы отвезти его в больницу для обследования и лечения".

Ву Вэньбо кивнул.

Чен Джастис проследил за ним и вытащил его сотовый, чтобы позвонить в машину скорой помощи.

Эта внезапная ситуация заставила всех впасть в панику, только мать Чжоу Сакуры была спокойна. Она уставилась прямо на Сон Чжуна, который свернулся на землю, помешивая его ноги и натирая голову о землю, и в ее дрожащих глазах постепенно появилось возбужденное сияние, и ее рот что-то скандировал, но никто не мог отчетливо ее услышать.

Болезнь сердца также должна быть вылечена сердцем, а страдания и смерть Сон Чжун были ее сердечным лекарством. Если бы она не увидела эту сцену, недовольство и ненависть в ее сердце съели бы ее тело и разум, как вирус, и она бы заболела и умерла. Горе потери дочери все еще есть, но гораздо лучше.

"Я не хочу умирать... я не хочу умирать... помогите мне... это больно... голова... это больно... "промежность Сон Чжуна была уже сильно промокла, и зловоние дерьма и мочи заполнило комнату для допросов, и у него опять было недержание".

Постепенно плачи армии Песни становились все слабее, а боевые движения становились все меньше и меньше. Не дожидаясь прибытия машины скорой помощи из Медицинской университетской больницы, он пришел в полный тупик.

Главный врач общей практики мозга поднялся и коснулся сонной артерии Сонг Чжуна, затем подрезал открытые веки Сонг Чжуна, чтобы посмотреть на зрачок.

Зрачки Сон Чжуна быстро расслаблялись.

Главный невропатолог шагнул вперед: "Он мертв".

Вся полиция молчала, что было странно.

Вдруг мать Чжоу Сакуры плакала, смеясь, "Сакурако, ты видел это? Зверь, который убил тебя, мертв. Должно быть, это ты получил то, что пришло к нему с неба, верно? Должно быть, должно быть...".

Десять минут спустя женщина-полицейский помогла матери Чжоу Сакуры выйти из полицейского участка и подготовиться к тому, чтобы сесть в машину. Подошла женщина в зеленой одежде, неся сумку с надписью "Благотворительная компания Шэньчжоу".

Женщина Цин И пришла на сторону матери Чжоу Сакуры и, не сказав ни слова, засунула сумку в руку матери.

"Девочка, что ты......." Мать Чжоу Сакуры в изумлении посмотрела на женщину Цин И.

Женщина из Цин И слабо улыбнулась: "Старая тетя, ваша дочь купила полис благотворительной страховки в нашей компании в течение своей жизни, это сумма компенсации, которую она должна получить, вы берете ее".

Мать Чжоу Сакуры открыла сумку и посмотрела на неё, в ней была сумка, полная денег, она была мгновенно ошеломлена: "Это... почему я не услышала, как Сакурако сказала, какую страховку она взяла?".

Женщина Цин И подняла палец к небу и улыбнулась: "Некоторые вещи, которые знает Небеса, подействуют".

Оставив слова, она повернулась и ушла.

Мать Чжоу Сакуры смотрела на небо, которое было чистым и солнечным. Она последовала за ним и снова переключила свой взгляд, не зная почему, но ее взгляд переступил через заднюю часть женщины Цин И и приземлился на электрическую машину, которая была припаркована на обочине дороги.

В этой электрической машине сидел молодой человек, улыбаясь прямо ей, улыбка была добрая и теплая, как солнце. На мгновение она, казалось, что-то понимает, и она, казалось, ничего не понимает вообще.

Женщина Цин И ступила на машину с аккумуляторами, и мужчина уехал.

Однако мать Чжоу Сакуры даже не знала имени женщины и мужчины в Цин И.

Почему ты должен быть известен тем, что поступаешь правильно?

"Брат Нинг, оказывается, так приятно делать добро." На электрической машине Тендо, за которой гонялся Цин. Она женщина с цианидром.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "После этого ты будешь делать больше добрых дел и облегчать грехи на своем теле".

"Хмм!" Цин гнался за Нин Тао и так крепко обнял его за талию, что весь человек был близко к ее спине.

Нин Тао почувствовал себя ошпаренным двумя утюгами одновременно, и подтянулся автоматический ручной тормоз электромобиля Тендо.

Не ехав до тех пор, пока Нин Тао тормозил машину, вышла женщина в белой одежде из банка, тоже ничего не сказала, подошла после того, как длинные ноги приподняли и забралась в машину.

Как только она села в автобус, Бай Цзин ворчал ей: "У благотворительной организации "Шэньчжоу" есть только стартовый капитал в один миллион, а вы двое пожертвовали 200 000 сразу, вы хотите, чтобы компания закрылась? Это не то же самое, что заниматься благотворительностью, не иметь ни копейки дохода и тратить деньги щедро".

Цинь Чжуй засмеялся и сказал: "Деньги и богатство - это вещи вне нашего тела, тратить их и быть счастливым - это самое главное".

Белая пощечина Цинь Чжуй по затылку: "Ты действительно подходишь только для приготовления каши для своего мужчины дома, стирки и воспитания детей, в бизнесе и управлении компанией, ты даже не так хорош, как школьник".

Нин Тао горько смеялся: "Сестра Бай, вы сказали, что хотите, чтобы бальзам для любви, я дам вам бальзам для уточнения, когда я повернусь обратно, вы просто взять его, чтобы заработать деньги, не так ли?"

"Вот и все." Бай Цзин улыбнулся.

Нин Тао скрутил электрическую дверь, и электрический автомобиль Tien Dao втянулся в подъездной путь, быстро двигаясь вперед.

"Брат Нинг, куда нам теперь идти?" Уайт спросил.

Нин Тао сказал: "Сначала вернитесь в деревню Павильона меча, и вы со старейшиной Инь сможете остановиться в Пещере Павильона меча, а мы с Цинь Чжуем можем остаться в Сиротском доме Солнца на несколько дней". Су Я нашел мне дюжину или около того пациентов, у которых есть заслуга в хороших мыслях, и мне пришлось закончить лечение через несколько дней. Кроме того, Вы и старейшина Инь также готовы к тому, чтобы мы отправились сегодня вечером на развалины народа Инь Юэ".

"Что я должен сделать, чтобы подготовиться?" Цин спросил о нем.

Нинг Тао сказал: "Просто приготовь факел".

Цинь Чжоу сказал: "Ну, я вернусь и куплю факел".

Сестра, у вас что, нет фонарика? И иди купи факелы".

Цинь Чжуй удивился: "Когда у меня был фонарик, почему я не знаю"?

Уайт сказал: "Ты еще не пользовался этим фонариком, похоже, у него кончилась батарейка".

Нинг Тао, ".........."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0241: Притворяться, а не делать.**

0241 ГЛАВА ДЛЯ ЛОЖЕНИЯ НЕ РЕАЛЬНАЯ Сумерки исчезли, и деревня Джианге наслаждается только тем, что последний кусочек солнечного света, все деревья и дома оказываются в ярком свете. Сиротский приют "Солнечный свет" превратился в настоящий солнечный приют, в котором дети играют на заходящем солнце и радостный смех, хрустящий, как куранты ветра.

Когда когда ..................

Граймин постучал по тазику и закричал: "Ужин! Давайте есть!"

Дети толпами стекались в столовую, и новый маленький мальчик упал на пол, плача от боли.

Ли Сяоюй встал рядом с маленьким мальчиком и сказал в старомодной манере: "Ты мальчик, ты должен вставать сам, когда падаешь вниз. Однако, если вы дадите мне пятьдесят центов, я буду готов помочь вам подняться".

"У меня нет денег, вау..." маленький мальчик плакал еще громче.

"Самая болезненная вещь в мире - это отсутствие денег." Ли Сяоюй покачала головой, повернулась и ушла.

Издалека Нин Тао посмотрел на него, покачал головой и горько засмеялся, Ли Сяоюй, ребенок, действительно не мог догадаться, каким человеком она станет в будущем.

Цин Чейз пришел на сторону Нин Тао, "Брат Нин, пациента отослали, я дал ему 100,000 юаней". Просто его семье слишком тяжело даже иметь приличную бытовую технику".

В углах рта Нинг Тао появился намек на улыбку: "Добрые дела сделаны, но, боюсь, твоей сестре придётся снова ворчать".

Цинь Чжуй засмеялся и сказал: "Мне плевать на нее".

Нин Тао сказал: "При таких темпах ваши грехи немного уменьшатся, и вы не будете бояться войти в клинику в будущем".

"Хмм." Цинь Чжуй кивнул.

"Ешьте!" Пришел голос Суи, свирепый.

Нин Тао сдвинул глаза, и на расстоянии дюжины шагов Су Я смотрел на него и Цинь Чжоу, на лбу которого, казалось бы, было написано слово "враг". Он улыбнулся и подошел, его голос был нежным: "Суя, как продвигается знание о медсестринском деле?"

Сюя заткнула рот: "Как далеко я могу зайти, если ты даже не научишь меня?"

"Я научу тебя позже, когда у меня будет время." Нинг Тао сказал.

В конце концов, Су Я не могла держать прямое лицо, и в углу ее рта появился намек на улыбку: "Хорошо, что ты часто возвращаешься, я могу научиться сама".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Ты моя сестра, Ге Мин - мой волосатый мальчик, это место равнозначно моему дому, конечно, я буду часто возвращаться".

В глазах Су Я вспыхнул намек на потерю, ей нравилась Нин Тао, но Нин Тао думал о ней, как о сестре. И как бы она ни старалась, она не могла изменить отношения.

Цин погнался за ним и ласково поприветствовал "Привет, сестра".

Это имя заставило Су Я слегка замерзнуть, Нин Тао с этой стороны называла свою сестру, эта зеленая погоня также называла свою сестру, это трудно?

"Разве я не должен сейчас позвонить своей невестке?" Су Я неуверенно дала волю, держа глаза, наблюдая за реакциями Нин Тао и Цинь Чжоу.

Застенчивая улыбка появилась из угла рта Цинь Чжуя, а также он взял оставшийся свет из угла глаз, чтобы посмотреть на Нин Тао.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Если хочешь закричать, так и делай".

Цинь Чжуй мгновенно стал взволнован, его глаза почти протекала вода, как он посмотрел на Нин Тао. Это был первый раз, когда Нин Тао признал ее личность в лицо, и можно было только представить, как много радости она чувствовала себя наложницей Небесной Судьбы.

Сердце Су Я чувствовала, как будто его ударили ножом, но улыбка пробила ей лицо: "Здравствуй, невестка".

В первый раз, в первый раз вы можете увидеть заколку для волос, в первый раз вы можете увидеть заколку для волос, в первый раз вы можете увидеть заколку для волос, в первый раз вы можете увидеть заколку для волос, в первый раз вы можете увидеть заколку для волос.

Сюя замерла, и ее сердце разбилось.

Эта невестка не только красива, как цветок, сиськи больше ее, ключ все еще богатая белая красавица, сумочка красная сумка является императрица Вдовствующая Цыси носил золотую заколку, то не знаю, если это правда, но по крайней мере золото, у нее есть какие деньги, чтобы конкурировать с другими? Волна разочарования проносилась сквозь нее, и ей было так трудно плакать.

Нин Тао вздыхнул в своем сердце: "Лучше мне причинить тебе боль сейчас, чем в будущем". Но на лице он с изумлением сказал: "Цинь Чжуй, эта золотая заколка действительно носит императрица-вдовствующая Цыси"?

Цинь Чжоу улыбнулся и сказал: "Конечно, у моей сестры тогда...................... у моей сестры еще много чего осталось, я просто вернусь и возьму у нее еще одну".

Нин Тао слегка ворчала: "Она плачет вместо меня, но у нее самой сотни миллионов семейных активов, как она может быть такой человеческой родственницей".

На самом деле, он совсем не удивился ситуации, и Бай Цзин, и Цинь Чжуй были рождены демонами, прожившими сотни лет, как они могли не иметь в руках несколько старинных картин и каллиграфии? Простой пример: сестры были на базаре во времена династии Цин, увидели вазу с цветами, расписывали ее и покупали дома за небольшую сумму, которая сейчас является ценным антиквариатом!

"Это... спасибо невестке". Несмотря на то, что ей было всего восемнадцать лет, самостоятельная жизнь, связанная с потерей родителей с детства, подарила ей сердце, намного более зрелое, чем ее сверстники, и она знала, что чувства не могут быть навязаны ей. Она вдруг поняла, что иметь такого брата, как Нин Тао, и такую красивую и щедрую невестку, на самом деле не так уж и плохо.

В этот момент подошёл Ге Мин и громко сказал: "Сколько вы ещё собираетесь говорить? Еда остывает, правда, еда даже не активна, какая разница между тобой и соленой рыбой?"

Су Я глазела: "Ты - соленая рыба!"

Ге Мин закатил глаза: "Соленая рыба - это соленая рыба, и даже если это соленая рыба, я - самая соленая".

Цинь Чжуй посмеялась, она, естественно, не слышала таких юмористических слов, когда редко вступала в контакт с людьми.

Ге Мин на мгновение замер, и на этот момент он почувствовал, что Цинь Чжоу - фея, вылетающая из картины.

Сюя отчаянно спросила: "На что ты смотришь? Это моя невестка, позовите ее невестку побыстрее."

Ге Мин засмеялся: "Таози, ты слишком бессмысленна, такие вещи скрыты от меня". После паузы он посмотрел на Цинь Чжуй, его глаза были более честными: "Привет, невестка".

Цин погнался за ним в ответ и снова потянулся за головой.

Нинг Тао схватила ее за руку одной рукой и сказала: "Пойдем, попробуем руку шеф-повара Джи".

Позвонить невестке, чтобы дать брату красную пачку, если бы Ли Сяоюй знала, что она может позвонить всем людям в приюте и выстроиться в очередь, чтобы позвонить своей невестке, не будет ли это все еще банкротом?

Су Я мурлыкала по губам и улыбалась: "Ну, я же не глупый... брат".

Крик брата был более естественным, и ее сердечный узел раскрылся.

После ужина Нин Тао и Цинь Чжоу покинули столовую. Как только двое ушли на передние ноги, за ними последовали Гэ Мин и Су Я, выглядывая из угла стены.

"Суя, ты думаешь, что госпожа Цин уже будет жить с Таоззи?" Ге Мин прошептала.

Су Я дала Гэ Мину пустой взгляд: "Собираешься съесть все рука об руку, все еще не выспался? Я подготовил комнату для невестки Цин, но готов поспорить, что она не пойдет и не войдет в комнату моего брата".

"Упс, когда ты сменил имя на брата?" Гомин был удивлен.

"Это зависит от тебя!"

"Хе-хе, так у меня есть шанс?"

"Умри!"

Ге Мин тоже не злился, в это время Цинчай последовал за Нин Тао в комнату Нин Тао, он был мгновенно счастлив: "Это действительно спящий кусок, я собираюсь услышать, что они делают, ты идешь или нет?"

Су Я, однако, сначала пошла к комнате Нин Тао, даже более взволнованная, чем Ге Мин.

Ге Мин проследил за задницей Су Я до двери Нин Тао и, как и Су Я, прижал половину лица к двери, слушая звуки в комнате.

Внутри комнаты Нин Тао прошептал несколько слов на ухо Цин Чжуй.

Одно из игривых лиц Цинь-Чжуя мгновенно покраснело наполовину, но он кивнул зубами ракушки, нежно укусив губу.

Нин Тао сел на кровать и прижимался к матрасу один за другим, пружины в матрасе издавали дребезжащий, хрустящий звук сразу.

За дверью сердце Суи разбилось и тихо повернулось, чтобы уйти. Хотя она приняла Цин погони, в Нин Тао также изменил свое имя на брата, но в конце концов, это глубоко скрыто в сердце чувства девочки-подростка, который сказал положить все из них?

Ге Мин последовал: "Суя, как насчет того, чтобы выпить пива, а я с тобой поболтаю".

Суя на мгновение подумала, а потом кивнула.

Внутри комнаты Нинг Тао остановил движение, нажав задницей на кровать: "Они ушли".

Цинь Чжуй также перестал кричать и покраснел: "Брат Нин, почему ты притворяешься, ты действительно можешь..."

Нин Тао поспешил сменить тему: "Нам пора переезжать, твоя сестра и старейшина Инь все еще ждут нас в пещере "Павильон мечей", я сначала отвезу тебя в город Инь Юэ, а потом вернусь в пещеру "Павильон мечей" и привезу сюда твою сестру и старейшину Инь".

Актёрство, это действие для Су Я, чтобы заставить её поверить, что Цинь Чжуй на самом деле её невестка. Однако сам Нин Тао не был готов подделать его. На самом деле, если бы Цинь Чжуй не был змеиным демоном, он, вероятно, не смог бы устоять перед тем, чтобы снять шляпу, которая была на его голове более двадцати лет.

Хранение тела как нефрита в течение двадцати лет - это еще и способность к самоконтролю. Люди, которые не могут быть строгими с самим собой и сдаваться перед лицом искушения, просто не могут быть. Тот факт, что он смог достичь такого достижения на пути практикующего культивирования за столь короткий промежуток времени, был неотделим от его превосходного самоконтроля.

После некоторых приготовлений Нин Тао открыл удобную дверь, а затем бросился в Небесную внешнюю клинику с Цинь Чжоу на руках.

Злая и добрая тренога была полна гнева, но на этот раз не было звука "небесного грома", и грехи на теле Цинчао были смягчены, так как он продолжал совершать добрые дела в течение этого периода времени, и его подавление также было значительно меньше. Тем не менее, Цинь Чжоу все еще испытывал трудности, свернувшись в объятиях Нин Тао и дрожа. Нин Тао не посмел задерживаться ни на секунду дольше, и, не задерживаясь, он открыл удобную дверь в город Инь Юэ и поспешил внутрь.

За дверью удобства находилась потайная камера под развалинами дворца, и на виду была темнота, а не звук.

Нин Тао использовала особую духовную силу, чтобы помочь Цинь Чжоу облегчить боль, связанную с подавлением ее тела и разума, и на этот раз время ее выздоровления было меньше, чем раньше.

"Брат Нин, со мной все в порядке, ты иди и позови сестру и старейшину Инь, я подожду тебя здесь." Цинь Чжуй сказал.

"Тогда оставайся здесь и не уходи, я сейчас вернусь." Нинг Тао динь, открыл замок с кровью и вернулся.

После того, как дверь удобства исчезла, тайная комната под развалинами снова погрузилась в мертвую тишину.

Через несколько секунд из затемненной камеры раздался странный звук: "Хммм, хммм.............."

После того, как Цинь Чжуй издал ряд странных звуков, он покачал головой: "Нехорошо, совсем не естественно, повернись, и я попрошу у сестры совета и практики".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0242 Глава 0242: Дух фараона**

Глава 0242 Душа фараона Несколько факелов света засияли, и древние развалины безмолвного подземелья понемногу открывали "черную ткань", чтобы раскрыть их лица. Это было похоже на старика, который умер мирно.

Нин Тао взял Цинь Чжуй, Бай Цзин и Инь Мо Лань к развалинам дворца и начал исследовать руины, а однажды он выступил в роли "проводника". Но он, экскурсовод, ничего не знает об истории и культуре этого таинственного подземного города, и не имеет половинного объяснения. На самом деле, несмотря на то, что это было второе пришествие, шок и смятение, которое принес ему город, все еще было таким сильным.

"Старый брат Нинг, что там наверху?" Когда я увидел его в первый раз, он был слишком занят, чтобы видеть что-либо, кроме смутно видимого неба.

Нин Тао сказал: "Там наверху есть каньон, и территория одичалых Шенонгдзя там наверху".

"Одичалые Шенонгдзя"? Давай поднимемся и посмотрим". Белый Цзин излучал сильное любопытство.

Нин Тао сказал: "Они очень недружелюбны, так что мы пока переедем туда и не будем подниматься".

Цинь Чжуй сказал: "Мы с братом Нином сражались с одичавшими одичалыми Шэннунцзя, которых было так много и они были сильны. Если мы войдем на их территорию, они наверняка нападут на нас, и это будет опасно".

Даже Цинь Чжуй так сказал, и Бай Цзин отказался от идеи подняться. Сила Цинь Чжоу уступала только ей, и даже если бы Цинь Чжоу захотел сбежать, она определенно не смогла бы выиграть ни одного одолжения, даже если бы ушла.

На самом деле, если это с целью грабежа. Нин Тао берет Инь Мо Лань, Цинь Чжуй и Бай Цзин наверх, чтобы убить их, и с силой баржи, он и три демона полностью способны уничтожить племя одичалых выше. Но в таком случае, какая разница между ним и злодеями, которых он наказывает?

Именно по этой причине Нинг Тао не раскрыл тайну наличия на ней ночных цветов и таинственного материала духа мха. С Цинь Чжоу нет проблем, он прекрасно умеет сдерживать, но не может сдерживать Инь Мо Лан и Чжин Бая. Как только Инь Мо Лань и Бай Цзин узнают, что там есть духовные материалы, они снова придут сюда за его спиной и умоют в крови племя диких людей Шэннунцзя.

Я не убивал Берен, но Берен умер из-за меня. Такое, что он не мог пойти и сделать, это было против Небесного Закона. Более того, он шел по пути возделывания для Небес, и он не мог стать злым, и не хотел, чтобы окружающие его люди стали злыми.

Если нужно быть эгоистом, то это все, в чем он эгоистичен.

Инь Мо Лан ушёл с улицы и открыл дверь в комнату.

В комнате ничего не было.

Не только эта, на протяжении всего пути Инь Мо Лан толкнул несколько дверей, но результат один и тот же, в комнате ничего нет, как будто там никто никогда не жил.

Инь Мо Лан отступил и вдруг сказал скучно: "Нет ничего, старый брат Нин, что ты ведешь нас смотреть, камни"?

"Пойдем со мной, я покажу тебе место." Нин Тао также почувствовал, что прогулка почти закончена, в городе есть только каменные здания и в доме ничего нет, нет смысла продолжать прогулку, затем он изменил свой маршрут и направился в сторону городских ворот.

Здание было разделено молнией и быстро появилось перед четырьмя, и, не дожидаясь Нин Тао, чтобы поприветствовать их, Инь Мо Лань, Цинь Чжуй и Цзин Бай остановились на своих путях.

На лице Инь Мо Лана появилось удивленное выражение: "Это... меч ци!"

"Меч Ци?" У Нин Тао в то время тоже была такая догадка, но та же самая догадка была не той, когда она исходила из уст боевого демона вроде Инь Мо Лана, который жил сотни лет.

Инь Мо Лан сказал: "Легенда гласит, что в Древней Эре Духа существовали Меч Бессмертные, которые могли пройти десять тысяч миль в день своими летающими мечами, и могли разбить гору всего одним мечом". Если эти легенды о Мече Бессмертном верны, то Меч Бессмертный, пробивший это здание, не силен".

Сердце Нин Тао был поражен, меч открылся, только меч qi может разорвать на части твердую скалу здания, это не сильный, что сильная фея меча не будет бороться по всей земле без противника? Если бы такие бессмертные действительно существовали, истребить страну не составило бы труда!

"Какая фея мечей?" Но Бай Цзин не впечатлен: "Брат Нин, не слушай его хвастовства, легендарная Фея Мечей все еще жива с Небом и Землей, это Небо все еще жива, эта Земля все еще жива, почему исчезли эти могущественные Феи Мечей?".

Инь Мо Лан слегка ворчал: "Ты не змеиный дух, ты дух конг".

Демон - это демон, без отца и матери, рожденный от ауры неба и земли плюс сущность некой земли сокровищ, поэтому его еще называют демоном. Но в мире не было абсолютно никакого варварского духа, и это были слова военного демона.

Нинг Тао горько улыбнулся: "Вы, ребята, перестаньте драться и следуйте за мной, мы скоро приедем".

Выходя через городские ворота, мы видим широкое поле зрения. На ровной земле, одно огромное каменное яйцо за другим было устроено, темнота окутана, тишина, это было похоже на приход на огромное кладбище, одно каменное яйцо было инопланетной стелой.

Инь Мо Лань, Цинь Чжуй и Бай Цзин также были ошеломлены причудливой сценой на их глазах.

Нин Тао указал на каменное яйцо перед ним и сказал: "Старейшина Инь, вы много видели, узнаёте ли вы надпись на этом камне?".

Инь Мо Лан внимательно посмотрела на него, а потом покачала головой: "Никогда раньше не видела такого текста, но думаю, что он похож на руну".

Нин Тао сказал: "У каждого камня здесь есть текст, а точнее руна, без него, думаете ли вы, что этот камень, стоящий здесь, может быть каким-то заклинательным образованием"?

Инь Муран на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Это вроде как и не похоже".

"Что это, просто разбить его и увидеть, не так ли?" Слова просто вырвались из ее рта, когда Уайт внезапно ударил ее ладонью в сторону каменного яйца.

Нинг Тао не остановил ее, он также задавался вопросом, будет ли что-то спрятано внутри камня.

Бах!

Яйцевидный камень был поражен демонической силой, но люди Цзина только что размахивали куском пыли по каменным яйцам, не имея даже следа трещины.

"А?" Белый нахмурился, и когти змеи прощупываются, один когти расщепляются.

Ее и Цинь-Чжоу змеиные когти не были слабее змеиных когтей Росомахи в фильме, и с добавлением демонической силы нормальная железная пластина могла расколоться. Однако на этот раз ее змеиные когти оставили лишь слабые следы на каменных яйцах. Что еще более странно, так это то, что даже эти отметины быстро исчезают!

"Это...........................................................".

"Это действительно заклинание!" Инь Мо Лан высказал свое суждение, и у него на лице было шокирующее выражение: "Заклинание такой величины до сих пор в первый раз, я даже никогда не слышал о нем". Я уверен, что в этом заклинании спрятаны удивительные секреты!"

Нин Тао, необъяснимо думая об этой таинственной красной женщине, снова засомневался и вытащил из талии "Утонченный баржевый пистолет": "Вы, ребята, отойдите немного назад, я посмотрю, смогу ли я взорвать камень".

Нарушение строя с помощью баржи было беспомощным шагом без выхода, но он отчаянно пытался раскрыть секреты Инь Юэ Человек, потому что это также может быть шанс раскрыть секреты этой таинственной красной женщины.

Инь Мо Лан, Цин Ци и Бай Цзин немного отступили.

С факелом в одной руке и баржевым ружьем в другой, Нин Тао прицелился в скалу вдали, а затем нажал на спусковой крючок.

Прозвучал выстрел, и пули вырвались, почти без промежутка времени, каменное яйцо на расстоянии десятков метров было поражено пулей, с поверхности каменного яйца вырвалось облако пламени. Потом была еще одна волна энергии и света, которая была от удара пуль, и духовная сила пуль, введенных Нин Дао, они все были поглощены каменными яйцами, и каменные яйца не оставили ничего, кроме следа! Точно так же, даже следы, оставленные от удара пули, быстро исчезали!

Нин Тао не продолжил стрельбу, потому что очень хорошо знал, что продолжать стрельбу - это тоже пустая трата пуль.

Бай Цзин вдруг вспомнил что-то: "Что я знаю, так это то, что на первом этаже Бай Шенг также имеет заклинание, двенадцать башен Зодиака, которые не только создают неотличимую реалистичную среду, но и могут защищать и даже летать". Сломанная расстановка очень предписывает, и необдуманная атака обернётся против тебя".

Нинг Тао сказал: "Как это сломается?"

На вопрос ответил не Цзин Бай, а Инь Мо Лань: "Сначала нужно найти глаз, а потом открыть его. У разных заклинаний разные глаза, одни требуют специфических открывающих артефактов, другие - открывающих заклинаний. Конечно, если ты достаточно силён, ты также можешь жестоко сломать это образование, например, меч Бессмертный Древней Эры Линга, не исключено, что одним мечом ты сможешь пробить это образование".

Нин Тао не мог не смеяться с горечью, он каждый месяц боролся между смертью и выживанием, в соответствии с ритмом повышения арендной платы клиники, он даже не знал, как долго он может выжить, будет ли у него еще есть шанс культивировать себя в царстве Меч Бессмертный?

Однако он полностью поверил утверждениям Бай Цзина и Инь Мо Лана о том, что это было огромное заклинание, нерушимое грубой силой. В клинике "Внешний рай" также должно быть мощное заклинание, обладающее способностью защищаться, а также летать и даже маскироваться. Он чувствовал, что формация перед ним выглядит ещё больше, но по сравнению с формой Небесной Внешней Клиники, она была намного хуже.

"Брат Нинг, давайте похлопаем руны по этим камням, возьмем их обратно и изучим, сказав, что мы не обязательно найдем строй и сломаем его." Цинь Чжоу предложил ее предложение.

Нинг Тао спрятал баржу: "Ладно, давайте все постреляем".

Четверо вошли в заклинание каменного яйца, одно каменное яйцо за другим, чтобы сфотографировать.

жужжание................

Звук, похожий на полёт пчелы, внезапно доносился из глубин формирования заклинания Каменного яйца.

Нин Тао перестал фотографировать и держал в руках фонарик, чтобы засиять. На этой фотографии его кожа спины мгновенно покалывается. В луче фонаря в этом направлении пролетела большая плотная масса жуков. Жуки не были большими, размером с большой палец взрослого человека, кроваво-красного цвета, похожего на паука, но с крыльями стрекозы. Зрелище было похоже на кроваво-красное цунами, подметающее сюда!

До того, как появился червь, на первом месте стояла сильная зловоние распада. Даже Нин Тао, который имеет способность детоксикации организма, чувствовал запах зловония, который был в десять раз отвратительнее, чем зловоние трупа, у него также мгновенно возникало неприятное ощущение, что ему плохо с желудком, и его тошнило. Инь Мо Лань, Цинь Чжуй и Бай Цзин были ещё хуже, а этих трёх демонов прямо вырвало!

"Вперед!" Нин Тао больше не хотел спешить обратно в подземную потайную комнату в городе Инь Юэ, поэтому он открыл маленькую аптечку и подписал общий рецепт с нарисованным на ней кровавым замком, а также открыл дверь удобства так быстро, как только мог.

Один человек и три демона бросились в дверь удобства, а затем исчезли.

Обычная палочка с рецептом упала, сквозь нее пронесся кровавый "прилив ярости", палочка с рецептом исчезла, но каменное яйцо осталось, ничего не изменилось.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0243 Глава 0243: Испуганные и нерешительные...**

0243 Глава 0243 Пещера Павильона Мечей.

Цинь Чжоу свернулся в объятия Нин Тао, и его лицо побледнело. Это не просто давление на клинику, это еще и страх перед "Алым червем".

Кровавые жуки, похожие на пауков, но с крыльями стрекозы, могут принести страх из глубины души.

Нинг Тао был самым мелким из четырех, но первым, кто восстановился. Он плотно обернул руки вокруг Цинь-Чжоу, утешая ее, используя свою особую силу духа, чтобы помочь ей восстановиться: "Все хорошо, все хорошо, не волнуйся".

Цинь Чжоу похоронил свою щеку в груди, как испуганный ребёнок.

"Что это за жуки?" Госпожа Бай наконец-то успокоилась и проявила редкую доброту к Инь Мо Лану: "Старейшина Инь, ты знаешь?"

Инь Мо Лан горько смеялась и качала головой: "Я никогда не видел этого раньше, это было сотни лет назад, и я до сих пор так боюсь в первый раз". Однако, этот запах - это запах мертвого тела, я думаю, что эти жуки в основном связаны с трупом, может быть, это монстр, который люди Инь Юэ культивировали из трупа".

"Откуда они улетели?" Нинг Тао спросил: "Ребята, вы это видели?"

Инь Мо Лан сказал: "Я не видел этого, но в основном это были три атаки мисс Уайт и вы, которые нанесли ответный удар от Фа, и Фа выпустили эти жучки. Что касается вылета откуда-то, я думаю, что это был болт".

Все это домыслы, правильные или неправильные.

Нин Тао необъяснимо думал об археологической группе, а также о Тан Цзисяне и Ту Вэньцзине, и задавался вопросом, нашли ли они эту пропасть? Что касается того, что только что произошло, даже если археологическая группа нашла пропасть и прошла через племя одичалых Шенонгдзя без задоринки, конечный результат на самом деле был смертью!

Цинь Чжоу поднял голову из груди Нин Тао, его голос все еще слабый: "Брат Нин, мне намного лучше".

Только тогда Нинг Тао уложил ее, его движения нежны.

"Не сняв заклинания, я больше не пойду туда". Уайт сказал.

Инь Мо Лан сказал: "Это заклинание настолько велико, как легко его нарушить". Теперь я все больше убеждаюсь в том, что каменное здание было расколото мечом Бессмертного qi и подверглось там нападению. Просто я не знаю, было ли заклинание за городом установлено этой Феей Мечей или людьми Инь Юэ."

Нинг Тао на мгновение подумал и сказал: "Возможно, есть кто-то, кто что-то знает".

Инь Мо Лан пошевелила взглядом: "Кто?"

Нин Тао сказал: "Tang Zixian, на поверхности, это был тот человек по имени Tu Wenjin, который финансировал археологическую группу, но что Tu Wenjin был ее приспешником, слушая ее команду. Она финансировала археологическую группу спереди и встретила меня сзади, что означает, что она знала о существовании людей Инь Юэ и, вероятно, знала некоторые секреты Инь Юэ, и ее целью был город людей Инь Юэ, сказав, что это не обязательно было что-то спрятанное под этой пантомимой. Похоже, мне нужно ехать в Шенонгдзя".

"Я пойду с тобой". Цинь Чжуй сказал.

Нин Тао, однако, покачал головой: "Нет, я пойду один, это место злобное, мне не будет опасно приходить и уходить, как мне заблагорассудится".

"Первое, что тебе нужно сделать, это извлечь из этого максимум пользы, и тебе нужно извлечь из этого максимум пользы.

Уайт сказал: "Сестра, просто останься и помоги мне, чтобы благотворительная компания пошла первой, это тоже большое дело".

Цинь Чжуй все еще был несколько неохотно в сердце, но в конце концов кивнул головой. В благотворительной компании речь идет о медицинских расходах, а медицинские расходы - о жизни и семье Нинг Тао, что действительно является главным приоритетом.

Инь Мо Лан сказал: "Брат Нин, ты езжай в Шэннунцзя, а я расследую дело Тан Тяньфэн". На этот раз, не забудьте дать вам удовлетворительный результат".

"Пришлите мне все фотографии, которые вы сделали, и я наскребу кусочек." Нинг Тао сказал.

Инь Мо Лан вытащила свой мобильник с грустным выражением лица: "Здесь нет сигнала".

Вайт наконец-то не смог сдержаться: "Почему ты такой глупый, не можешь просто использовать Bluetooth?"

Инь Мо Лан пожала плечами: "Не собираюсь".

Когда Бай Цзин и Цин Чжуй передавали фотографии Нин Тао, Инь Мо Лан вдруг увидел что-то и засунул свой телефон в руку Нин Тао и направился к Лин Тянь. Его глаза смотрели прямо на несколько мшистых растений, посаженных на Духовом поле, и слегка светились.

Инь Муран спрашивал.

Когда они пришли, он и Бай Цзин оба ждали Нин Тао в дисфункциональном каменном образовании на склоне горы, не входя в пещеру Павильон мечей, который был первый раз, когда он увидел эти мохнатые материалы духа.

Нин Тао сказал случайно: "Не знаю, я нашел его под пропастью в Шенонгдзя".

Это не утаивание, а если это так, то утаивание с горечью.

Глаза Инь Мо Лана снова переместились в сторону этого мшистого духовного материала, и он внезапно воскликнул: "Боже мой, ночные цветы! У тебя здесь даже такой духовный материал, земной человек!"

Эти несколько ночных цветов уже засохли, но это не могло скрыться от глаз Инь Мо Лана.

"Его также собирали в Шенонгдзя, но, к сожалению, семена не живут." Нинг Тао сказал.

Инь Мо Лан сказал: "Что в этом странного, условия выращивания ночных цветов чрезвычайно суровы, они должны быть в темной среде, где нет солнечного света в течение длительного времени, и аура должна быть обильной, температура почвы также должна быть около тридцати градусов, мне повезло, что я видел это раз триста лет назад, но я не видел его с тех пор. Именно из-за чрезвычайно суровых условий выращивания она особенно ценна".

Нин Тао просто передала свой телефон Бай Цзину на операцию, и он подошел: "Старейшина Инь, что еще вы знаете о Ночном Цвете?".

Инь Мо Лан сказал: "Ночной цветок, также известный как Fuxing Flower, размазывается в сок и капает на глаза слепым, чтобы восстановить зрение". Ещё не поздно выколоть сок, и если он полностью завянет, вам придётся использовать его для алхимии. Но раздавите их в сок, и вы сможете использовать их для алхимии и в будущем".

Ночной цветок на самом деле имеет такой эффект, но он не записан в "Каталоге духовных материалов". На самом деле набросок, название этой книги говорит само за себя; она вводит много духовных материалов, но все они базовые вещи, очень общие и не подробные.

Описание Инь Мо Лана заставило сердце Нин Тао трепетать, и он выщипал ночные цветы, которые были посажены посреди Нин Тао, но уже начали чахнуть, очистил прилипшую к корням духовную почву, а затем поместил ее в маленький ящик с лекарствами.

Когда он вернулся в клинику "Внешнее небо", он подумал о том, чтобы измельчить эти ночные цветы в сок и поместить их в фарфоровую вазу для подкрепления. То, что он ценил, было не только ценность Ночного Цветка, как важный духовный материал для очистки передовых эликсиров, но и его целебное значение восстановления света для тех, кто был слепым.

Глаза Инь Мо Лана снова переместились к материалу духа мха: "На этот раз я выйду и поинтересуюсь, что это за материал духа".

Нин Тао сказал: "Спасибо, старейшина Инь, если вы будете использовать его для усовершенствования танца в будущем, у вас определённо будет тан старейшины Инь".

Инь Мо Лан засмеялся и сказал: "Мой собственный народ не вежлив, я бы хотел, чтобы он и Цветок Ночной Жизни были среди рецептов "Древнего Искателя Дэна", тогда мне не нужно будет их искать".

Нин Тао издал вздох в своем сердце, формула "Поиск предка Дана" до сих пор собрала только две части, и, по подсчетам, она составляла лишь одну пятую или одну шестую часть того, что это было. Женщина в красном - подсказка, но она находится в пустоте прошлого, не способна общаться, и еще менее способна дотянуться, как решить эту дилемму?

Также пришли Бай Цзин и Цинь Чжуй, и Бай Цзин передал свой телефон Нин Тао: "Все фотографии теперь в вашем телефоне".

Нин Тао убрал свой мобильник: "Тогда давай попрощаемся здесь, я сначала вернусь в клинику, чтобы выпить сока выращенных ночью цветов, а потом пойду в Шенонгдзя".

Цинь Чжоу посмотрел на Нин Тао нежным взглядом в глаза: "Брат Нин, хотя есть дверь удобства, вы также должны быть осторожны со всем".

Сердце Нин Тао было теплым, и голос его был нежным: "Ты тоже должен быть осторожен". Затем он снова сказал Бай Цзин и Инь Мо Лан: "А вы, ребята, тоже должны быть осторожны в своих действиях, не забывайте, что Бай Шенг все еще жив".

Белый Цзин и Инь Мо Лан кивнули в унисон.

Возвращаясь в клинику "Небеса за пределами", Нин Тао сплющил несколько ночных цветов в сок, затем наполнил три маленьких фарфоровых флакона и поместил один в маленький ящик для лекарств, а два других флакона положил на полку для подкрепления. Затем он поехал на электромобиле "Небесный Дао" в город электроники в официальном городе, купил ноутбук и цветной принтер и вернулся в арендованный дом, где они с Цинь Чжуем останавливались вместе со своими покупками.

Потребовалось время, чтобы все фотографии были напечатаны. Нин Тао насчитал сорок одну фотографию в Китае, за исключением тех, которые были повторены, их было тридцать шесть, и, добавив несколько фотографий, которые он сделал, когда впервые вошел в город Инь Юэ, у него в руках было сорок три фотографии с разным содержанием. Сорок три картины, на которых изображены сорок три каменных яйца, но это была лишь малая часть того огромного заклинания.

Нинг Тао разобрался с 43 фотографиями, разложенными на кровати, а затем посмотрел на них. Одна за другой руны проникали в его мозг через глаза, и к его голове прибавилась куча неразборчивых рун. Он пытался разобраться с правилами, но после нескольких попыток сдался. Он не знает ни одной руны, как он может разобраться с правилами? Перед этими рунами он был как младенец, который все еще читал картинки и учился читать и писать.

Нин Тао убрал все фотографии и забрал их обратно в клинику Sky Out Clinic и положил в ящик своего стола. В конце концов, это был арендованный дом, и было бы нехорошо, если бы хозяин зашел и увидел его.

После небольшой подготовки Нин Тао открыл дверь удобства и вошел.

Оказавшись за дверью удобства, Нин Тао уже был посреди горного леса в Шенонгдзя. Холодный лунный свет падал на голову, а вершины гор вдалеке висели. Ночной ветер шелестел по лесу, издавая скулистые звуки. Имя насекомых пришло из травы, как будто для того, чтобы рассказать историю своих родителей.

Нинг Тао вышел из горного леса в долину, где находился лагерь археологов.

Река еще текла, но лагеря археологов уже не было в этой долине. Этот вертолет тоже пропал, не уверен, полетел ли он обратно или был переведен в другое место. Часть мусора, оставшегося на берегу реки, где располагался лагерь археологов, была оставлена вместе с запахом, оставленным человеческим телом.

Нин Тао взял бутылку минеральной воды, которая упала на землю, отвинтил крышку и понюхал ее, и повернул глаза, чтобы удостовериться, что это была бутылка воды, которую выпил Тан Цзисянь. Запах Tang Zixian протянулся до конца долины, вместе с запахом членов археологической группы.

Нин Тао посмотрел на величественные горы в конце долины, его лоб не мог не бороздить: "Они же не ушли в эту бездну?".

На холодном ветре ясной луны Нинг Тао последовал за запахом и проследил за ним.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0244 Глава Покрытая кровью пропасть**

0244 Глава Покрытая кровью пропасть Температура на вершине горы упала, а местами даже были темные узлы от мороза. Tang Zixian и члены археологической группы запах выцвели много здесь, но направление было определено, и она и археологическая группа направились к пропасти у подножия горы.

Нин Тао посмотрел в сторону пропасти и нахмурился, размышляя в своем сердце, "Я был в Mountain City в течение нескольких дней, эти ребята, вероятно, последовали направлению течения и обнаружили, что пропасть, не так ли? Если бы они знали, что там внизу что-то ужасное, я бы удивился, если бы они были так активны?"

Спускаясь с горного пика и в лес на склоне холма, запах Tang Zixian и членов археологической группы снова стал очевидным. Во время ходьбы также было хорошо видно, как они шли, со следами ног и следами падающих людей.

Там были запахи и следы, и Нинг Тао ускорил свою скорость. В лесу под ногами были лестницы, и его фигура была похожа на одного из тех воинов в фильмах о боевых искусствах, которые могли легко сражаться, наступать на траву и перепрыгивать через камни.

После минуты кунг-фу Нин Тао подошел к концу бездны. Запах Tang Zixian и членов археологической группы протянулся вниз от того места, где он стоял, и ситуация, о которой он больше всего беспокоился, все еще появилась. Если бы они исследовали дальше по пропасти и совершили хорошее путешествие, то нашли бы племя одичалых Шэннунцзя, а затем нашли бы город Инь Юэ под пропастью. И это, безусловно, было не какое-то потрясающее археологическое открытие, а начало кошмара.

Спустившись в бездну, Нинг Тао продолжил слежку вперёд.

Запах и следы Tang Zixian и членов археологической группы были более выражены под пропастью и продолжались в направлении племени одичалых Shennongjia.

Проходя мимо болота, Нинг Тао остановился на своем пути. Следы замешательства выстроились в сторону болота от луча фонарика. Двинувшись в голове, он пробудил глаза и нос до состояния видения и обоняния, и вместо того, чтобы увидеть предыдущее погодное поле, он уловил разлагающийся запах трупов, выходящих из-под трясины.

Кто-то упал в грязь и умер в ней.

Человек, погибший в болоте, была пожилая женщина, Дон Цин, специалист по руде из археологической группы. Нин Тао судила об этом легко, так как ее аромат заканчивался здесь и не расширялся вперед. Чей аромат пропал, кто бы ни остался долго спать в этой болоте.

Это был несчастный случай, но неудивительно, что человек, который может умереть, это Дон Цин, потому что она должна была быть самой слабой из всей археологической команды и у нее были плохие глаза.

Нинг Тао продолжил слежку.

Если бы он был здесь в то время, Дон Цин никогда бы не умер, он был вполне способен спасти ее. Однако вся археологическая группа, за исключением Ма Тонг Тонга, все они были против того, чтобы он присоединился к археологической группе. Дело не в том, что остальная команда археологов должна быть проклята, кроме Ма, а в том, что этот результат прискорбен.

Туман под пропастью был густым и никого не было видно, только запахи и следы прокладывались в воздухе и на земле по мере того, как археологи продвигались вперед. Нинг Тао проехал весь путь вниз, его скорость была сравнима со скоростью хищного гепарда, и даже грязевая лужа пролетела прямо над ним.

Но, отслеживая все это, настроение Нин Тао становилось все тяжелее и тяжелее, ни за что другое, только потому, что дальше было племя одичалых Шенонгдзя.

Запах крови внезапно распространился спереди, и Нин Тао ускорил свой темп с напряжением в сердце.

Зловоние крови было "контрольно-пропускным пунктом" дикарей Шенонгдзя, которые были разбрызганы камнями и кровью на землю. В тумане был запах азотистого дыма, а на землю проливалась гильза.

"Пистолет?" Нин Тао был очень удивлен, потому что у него сложилось впечатление, что у археологов не было оружия, а Тан Цзисянь и Ту Вэньцзинь, которые присоединились позже, тоже не носили оружия, так как здесь могли быть патроны?

Он случайно взял в руки патрон длиной почти четыре-пять сантиметров, а если бы к нему была добавлена пуля, то, скорее всего, было бы пять или около того, длина которого обычно используется в штурмовых винтовках.

После доработки баржевого гильзы он проверил в интернете некоторую информацию, относящуюся к огнестрельному оружию, и судил о том, какое именно огнестрельное оружие оно имеет, основываясь на характеристиках гильзы, не говоря уже о 100-процентной точности, а о грубой надежности.

"Винтовки?" Лоб Нин Тао сразу нахмурился, и в глубине души сказал: "В нашей стране очень жесткий контроль над оружием, и пистолеты труднодоступны, не говоря уже о винтовках". Ту Вэньцзинь, владелец публичной компании стоимостью в десятки миллиардов долларов, приехал сюда целиком из-за Тан Цзисяня, но он не был настолько глуп, чтобы незаконно владеть винтовкой, не так ли? Как только его обнаружат, он окажется в тюрьме на долгие годы. Но если бы у Тан Цзисяня и Ту Вэньцзиня не было винтовок, то кто бы это был?"

Он протянул руку и обмакнул ее в немного крови, которая не свернулась, и это была не человеческая кровь, а кровь одичалых Шенонгдзя.

Бах, бах, бах...............................

Скучный звук выстрелов внезапно раздался из густого тумана впереди.

Нин Тао вытянул ноги и побежал в направлении выстрела, а во время бега положил фонарик обратно в маленький сундук с лекарствами, затем вытянул небьющийся вентилятор и баржу, держа в левой руке вентилятор, а в правой руке - пистолет. Человек с пистолетом, неизвестный, может не стрелять в него, и он должен быть готов к борьбе.

Запах крови в тумане становился все гуще и гуще, на земле появлялись тела, в том числе застреленных и упавших на землю одичалых Шенонгдзя, членов археологической группы, чьи головы заживо были разбиты камнями, и хорошо вооруженных людей в пуленепробиваемых жилетах!

Через густой туман, вид перед вами открылся, и племя Шенонгдзя диких людей вошло в вид Нинтао. В тот самый момент, среди оглушительной стрельбы, дикий человек Шенонгдзя упал в лужу крови.

Дикий человек Шеннонцзя имеет бесконечную силу, но в конце концов плоть и кровь, один или два выстрела прекрасно, но несколько штурмовых винтовок против него, в одно мгновение десятки сотен пуль в его теле, и есть вероятность, что будут специальные боеголовки, даже железный человек будет сломан, не говоря уже о его плоти и крови тела.

В племени лежали тела одичалых Шенонгдзя, вооруженных людей и членов археологической группы.

Нин Тао также видел Тан Цзисяня и Ту Вэньцзиня, а также трех оставшихся в живых членов археологической группы - Цзи Вэньги, Ма Тонгтуна и Ян Чена. Эти пятеро мужчин находились под контролем вооруженных людей в бассейне с горячим источником, в котором также находилось тело дикаря Шенонгдзя, чья кровь окрасила бассейн в красный цвет, и яркий цвет крови был шокирующим для глаз.

Все вооруженные люди были в масках черного цвета, но в основном были белыми и черными по размеру и цвету, и были азиаты, но только двое. У одного из них была одна солдатская радиостанция и спутниковый телефон, а у другого - снайперская винтовка.

Нин Тао вдруг вспомнил человека, Николаса Конти, владельца таинственной компании "Блэкфайр". Ни одна страна в этом мире не осмелилась послать солдат сражаться на китайской земле, но у "Черной пожарной компании", которая могла бы быть подпольной компанией наемников, не было бы особых сомнений. Фактически, если бы эти вооруженные люди действительно были наемниками компании "Блэкфайер", то это была бы третья военная операция компании "Блэкфайер".

Первая атака на ботанический сад Blueprint Biotech, эта боевая группа была практически стерта с лица земли. Во второй раз Лян Кемингу удалось восстать против него, и он использовал технологию волшебного оружия, и тогда Лян Кемингу удалось захватить Линь Цинхуа.

Сейчас, в третий раз, они контролируют ситуацию, и их борьба близится к концу. Дюжина вооруженных людей напали на пещеру, в которой также жили люди из Шэннунцзя, и внутри было темно, но все они были оснащены приборами ночного видения с тепловизором, и темнота на них не сильно влияла. Однако они просто заблокировали вход в пещеру и выстрелили в нее, не отважившись войти.

Гнев вспыхнул в сердце Нинг Тао, и злая сторона тихо проснулась. Его сторона делала все возможное, чтобы защитить одичалых Шеннонцзя, не желая, чтобы они потеряли свою последнюю оставшуюся территорию. Он не привозил сюда свою маленькую команду, чтобы ограбить духовный материал, но эти вооруженные люди безрассудно убивали здесь не только одичалых из Шэннунцзя, но даже археологов!

Нин Тао поднял дуло своего баржевого пистолета и направил его на дюжину или около того вооруженных людей, блокирующих вход в пещеру, его правый указательный палец нажал на спусковой крючок в обратном направлении.

Внезапно, хорошо построенный белый человек закричал по-английски: "Прекратите стрелять!"

Дюжина или около того вооруженных людей, которые блокировали вход в пещеру и безумно стреляли, остановились.

Нин Тао также ослабил палец на спусковом крючке, только что он был в ярости и ненавидел убивать здесь всех вооруженных людей. Но это было явно не рациональное решение, так как один выстрел с его стороны убил бы несколько вооруженных людей, но после этого ему пришлось бы столкнуться с десятком штурмовых винтовок, даже гранатометов и снайперских винтовок, гранат и прочей ерунды. Даже если бы он практиковался с лестницей под ногами и небьющимся вентилятором в руке, он был бы не быстрее пули, и его небьющийся вентилятор не смог бы заблокировать пули, которые поступали в виде очков дождя. Кроме того, ему пришлось столкнуться с плохой ситуацией, когда Ма Тонг Тонг, Цзи Вэньги и Ян Чэнь все еще находились под контролем другой стороны, и как только он кого-то застрелил, другая сторона, скорее всего, расстреляла заложника.

"Босс сказал, хватай двух живых, не убивай их обоих." Высокий белый человек продолжил: "Сначала используйте слезоточивый газ. Вытащите их, а затем вытащите под анестезией. Хватайте двоих живыми и убейте всех остальных".

Бах, бах, бах!

Сразу же после этого несколько вооруженных мужчин обстреляли пещеру из гранатометов слезоточивым газом. Гранаты были выпущены, и в одно мгновение из пещеры поднялся резкий дым. Вооруженные люди, блокировавшие вход в пещеру, также отступили, готовые расстрелять бежавших изнутри одичавших одичалых Шэннунцзя, уже схватившись за вход.

В голове Нин Тао всплыла мысль, когда его взгляд приземлился на разбитую голову вооруженного человека рядом с ним. Он схватил тело вооруженного человека и затащил его в густой туман, затем снял с себя боевую форму и пуленепробиваемый жилет. Набор противника также был использован, и он загрузил в него маленький сундук с лекарствами, и именно в этом процессе он удалил Лезвие Затмения и поместил его в оболочку холста, содержащую Саблю на внешнем бедре. Наконец, он замаскировал свою пропитанную кровью черную маску, схватил штурмовую винтовку и бросился в сторону Ма Тонг Тонга и нескольких других заложников.

Но, не дожидаясь, когда Нин Тао подойдет к углу, где находились Ма Тонгтонг и другие заложники, вооруженный человек заметил Нин Тао и сказал ему по-английски: "Иди в лес и посмотри, что происходит с этими ребятами, они еще не вернулись".

Разве это не все вооруженные люди здесь?

Настроение Нин Тао внезапно стало тяжелым, он кивнул головой, а затем пошел в лес. Тусклый свет здесь, в сочетании с тем, что его лицо было покрыто кровью, затруднил бы любого, кто не был особенно знаком с мертвецом, заметить разлом. В перерывах между прогулками он использовал оставшийся свет из угла глаз, чтобы наблюдать за входом в пещеру, и, к счастью, из пещеры не выбежали одичалые Шенонгдзя. Возможно, пещера была большой и там были другие проходы. Или, может быть, это потому, что дикие люди Шенонгдзя не боятся слез. Бомбы, слезоточивый газ, выпущенный теми вооруженными людьми. Совсем не сработало.

Затем, послесвечение из угла глаз Нин Тао переместилось на тело Тан Цзисяня.

Тан Цзисянь был спокоен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0245 Глава партизанский мастер.**

Глава 0245 Партизанский мастер Леса были горячими, и река из горячего источника текла в направлении скал. Рядом с рекой, мохнатый спиртовой материал все еще был там, нетронутый. Недалеко находится "цветочное поле" с десятками ночных цветов, нетронутое.

Очевидно, что целью этих вооруженных людей был не духовный материал здесь, а город Инь Юэ под обрывом. По наблюдениям, только что сделанным, среди этих вооруженных людей не было ни культиваторов, ни демонов, только хорошо обученные профессиональные воины, которые, очевидно, не могли осознать, насколько драгоценны были ночные цветы и мох, росший на реке, как духовный материал.

Вскоре Нин Тао подошел к краю скалы, где стоял вооруженный человек, держа в руках штурмовую винтовку М16, прощупывая голову и глядя вниз по скале. Рядом с ним была веревка, привязанная к стволу дерева, веревка была натянута, и веревка была укомплектована.

Нинг Тао не скрывал своих шагов и сделал большой шаг вперед.

Вооруженный мужчина, стоявший на краю скалы, услышал шаги и повернулся, чтобы посмотреть на Нин Тао, у которого на голове было устройство ночного видения.

"Что там происходит?" Нинг Тао сказал по-английски.

Вооруженный человек, стоящий на краю скалы, сказал: "Том там, внизу, но я думаю, что он не добрался до дна, адская дыра не знает, как глубоко".

Нин Тао покачал головой: "Бог знает, это была голова, которая сказала мне прийти и спросить о ситуации".

"Что у тебя с акцентом?" Вооруженные люди, стоявшие на краю скалы, внезапно стали бдительными и сделали подготовительный ход, чтобы поднять оружие.

Если вы смотрите на лицо, то лицо Нин Тао замаскировано маской, его глаза также покрыты приборами ночного видения, плюс тусклый свет, его тело почти не разбивается, но его акцент - это незаметный перерыв. Несмотря на то, что он сдал экзамен по английскому языку в шестом классе, это все-таки был экзамен, и он редко имел возможность общаться с людьми на английском языке, и разницу в акценте было легко заметить, как только он открыл рот.

"Что-то не так с моим голосом........" слова не закончились, Нинг Тао внезапно прыгнул и пнул вооруженному человеку, стоящему на скале в грудь.

Бряк!

С приглушенным звуком, вооруженный человек, стоящий на краю скалы, был сбит Нин Тао со скалы, прежде чем он успел поднять свой пистолет. К тому времени, как он издал жалкий крик, звук был уже далеко.

Веревка, привязанная к стволу дерева, двигалась, и казалось, что кто-то взбирается вверх.

"Ты тоже спускайся". Нинг Тао нарисовал Лезвие Затмения и порезал на натянутой веревке одним слешем. Веревка была похожа на фальшивую веревку, выжатую из теста под лезвием затмения, мгновенно отрубленную и погрузившуюся в скалу.

Еще один плач смутно доносился из-под скалы, на этот раз подальше.

Нин Тао позаботился о двух "разведчиках" и повернулся к клубу, крича: "Внизу найден древний город! Древний город был найден внизу!"

На этот раз он намеренно поправил акцент.

Крикнув, он не выбежал из леса, а сделал несколько шагов, чтобы помочь пробежаться по стволу большого дерева.

Вскоре четверо вооруженных людей вышли за лес, быстро двигаясь к обрыву. Самый фронтовой заканчивается с пистолетом, запертым впереди под прямым углом, второй - слева от линии, третий - справа от линии, а последний - сверху.

О том, насколько эти вооруженные люди готовы к бою, можно судить просто по их самозащите на ходу.

Однако, они не могут защитить свои спины.

Нин Тао наблюдал за четырьмя вооруженными людьми, которые пришли проверить ситуацию, проходя мимо него, и в ходе этого процесса ему пришло в голову несколько вариантов действий. Эти четыре вооруженных человека должны быть ликвидированы, но вопрос о том, как это сделать, является предметом рассмотрения. Как только он выбил, у него не могло быть подобия ошибки, а если бы и было, то он попал бы под могущественную огневую мощь противника, даже не имея возможности открыть дверь удобства.

Один выстрел из баржевого пистолета?

Сначала об этом варианте подумали, но после того, как выстрел был произведен, сильный взрыв привлек бы внимание тех, кто находится за пределами леса, и он был бы разоблачен, после чего его окружили бы еще больше вооруженных людей.

Перерезать им глотки лезвием затмения?

Этот вариант был придуман после отрицания первого, но затем он снова его отрицает. Когда он набросился, ему удалось убрать двух вооруженных людей, но их было четверо. Он убрал двух из двух других, и было бы глупо, если бы оставшиеся двое не стреляли в него? Это не кино, массовая актерская пуля никогда не сможет поразить главного героя, это настоящее поле боя, и шальная пуля может убить его.

Третий вариант - открыть дверь удобства и вернуться в клинику и позвонить в Цинь Чжуй, Цзин Бай и Мо Лань Инь, чтобы помочь. Идея нового была отвергнута им, так как Цинчжао, Бай Цзин и Инь Мо Лан к этому времени уже покинули пещеру Цзянчжэ.

Точно так же, как эти три сценария промелькнули в голове у Нин Тао, четверо вооруженных мужчин уже вышли на расстояние десяти метров, а недалеко впереди была скала, где находился водопад горячего источника. Достигнув обрыва, они обнаруживали отрезанную веревку, привязанную к стволу дерева, и знали, что происходит, даже кончиками пальцев.

Четвертый сценарий внезапно всплыл в голове Нинг Тао. Он отцепил рюкзак, открыл маленький сундук с лекарствами и схватил веревку для сбора лекарств изнутри. После этого он носил рюкзак на спине и прыгнул с балдахина дерева. Сила духа вливается в канат для сбора лекарств, руны на канате для сбора лекарств мигают, и активируется состояние заклинания. Как раз тогда он размахивал верёвкой для сбора таблеток и бросил её в четырёх вооруженных людей, выстроившихся в колонну.

Ого!

Из рук Нинг Тао вылетела веревка для сбора лекарств, а вокруг головы веревки была обернута черно-белая аура. Это аура было энергетическое поле, высвобождаемое специальной аурой, обернутые вокруг пуль баржи пистолет, он может сделать пули баржи пистолет выполнять страшную силу, сравнимую с пушечным ядром, обернутые вокруг веревки голову медицины сбор веревки, то это не пушечное ядро, это было сравнимо с пулями, выброшенными диким человеком Shennongjia!

Звук разбивания воздуха доносился сзади, и вооруженные люди, идущие сзади, слышали его и подсознательно оглядывались назад. Но, не дожидаясь, пока его голова отклонится, веревка застряла в его голове, и его голова разорвалась в тот же момент, как арбуз, попавший под пулю!

Сортировочная веревка не останавливалась, мгновенно сдувая головы с третьей и второй!

Прежде чем вооруженный человек, идущий впереди, смог отреагировать, к его щеке прилетела веревка. В тот момент он даже не спросил, какая это веревка, а ракета! Если бы не тот факт, что его голова была не в той же линии, его голова взорвалась бы, как арбуз, попавший под пулю!

Вооруженный человек, идущий впереди, отшатнулся назад, и в его поле зрения три безголовых товарища упали на землю. Он прошел через сотню сражений и даже не мог моргнуть глазами на убийственное лицо, но его куколка все еще затянута при виде такой сцены. Потом он увидел парня, стоящего сзади, в маске и держащего в руке веревку. В конце концов, он был хорошо обученным, боевым опытным профессиональным воином, и в следующую секунду он резко повернулся, раскачивая руку и поднимая пистолет, а указательный палец правой руки оказался на спусковом крючке.

Ого!

Внезапно вспыхнула линия холодного света, и к тому времени, когда он снова сделал паузу, она уже была над его лбом.

Это был скальпель, лезвие затмения.

Последний из вооруженных людей упал прямо на землю, и до самой смерти ему не удалось сделать ни одного выстрела и закричать.

Нин Тао выпустил длинный вздох облегчения, когда он шел к четырем трупам, собирая лекарственную веревку, как он шел. Это был первый раз, когда он использовал веревку для сбора лекарств в качестве оружия, и он не ожидал, что это сработает так хорошо. На самом деле, это был не рискованный ход, он был вполне уверен в веревке для сбора таблеток, потому что после того, как он активировал веревку для сбора таблеток в законное состояние, веревка для сбора таблеток могла пробить в твердую породу до глубины фута, что плохого в том, чтобы проткнуть несколько голов с таким ударом? Оружие Дхармы Небесной Иностранной Клиники не сравнимо с обычным Оружием Дхармы!

Нинг Тао сделал паузу рядом с последним трупом, протянул руку и вытащил Лезвие Затмения и плавно вставил его в холстовую оболочку с правой стороны бедра. Он не собирался класть его в маленький сундук с лекарствами, который был завязан на верхней части рюкзака.

Точно так же, как Нинг Тао собирался уходить, вдруг зазвонил голос: "17, что там происходит, 17, возвращайся!"

Голос был от коммуникатора, висящего через плечо. Очевидно, что это не его имя, а кодовое слово. Эти люди, даже когда они контролируют всю картину, маскируются, не произносят своих настоящих имен и называются числовыми кодовыми именами. Что очевидно, так это то, что даже если бы китайские спецслужбы после этого расследовали эти тела, они бы ничего не смогли найти. И этот стиль Нинг Тао не впервые встретил, все они были темными наемниками компании "Черный Огонь".

Нин Тао удалил коммуникатор и затихшим голосом сказал: "Останки города были найдены, чуть ниже скалы".

"Хорошо, я сейчас же кого-нибудь приведу". Голос белого командира перешел на коммуникатор.

Нин Тао перекинул коммуникатор через плечо, а затем столкнул все четыре тела в реку горячего источника. Затем он вернулся на край скалы, развязал еще привязанную к стволу половину веревки и бросил ее вниз. Кровь и мозги на земле не могли быть очищены, и он не мог больше думать об этом, поэтому он быстро нырнул через реку горячего источника с другой стороны до края леса.

Нин Тао только что покинул не только это, но и белый командир с фигурой Куай Вэя вывел семерых или восемь вооруженных людей в лес и направился вниз по реке у горячего источника к обрыву. Город Инь Юэ был явно более ценным, чем небольшая цель захвата одичалых Шэньнунцзя.

Нин Тао быстро прибыл на край леса, и, взглянув на него, увидел пятерых человек, Тан Цзисянь, Ту Вэньцзинь, Ма Тонгтун, Цзи Вэньгуй и Ян Чэнь, которых охраняли двое вооруженных людей. Вход в пещеру охраняли еще два вооруженных человека, один из которых - азиат со снайперской винтовкой. У него и вооруженного чернокожего были глаза и внимание посреди пещеры, на заложников они не указывали.

Нин Тао вышел из-за ствола дерева, где он прятался, и пошел большими шагами к двум вооруженным людям, которые охраняли заложников.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0246 Эгоист**

0246 Глава Эгоист Два вооруженных человека, охранявших заложников, один смотрел на Тан Цзисяня, а другой - на Нин Тао, который шел сюда. В его глазах Нинг Тао был просто сообщником, у которого были только числовые кодовые имена и не было настоящих имён.

"Что ты здесь делаешь?" Вооруженный чернокожий, который смотрел на Нинг Тао, спросил вслух.

Нин Тао сказал: "Голова сказала мне подойти и взять там заложника, под этой дырой темно, я не знаю, есть ли там ядовитый газ, лучше позволить человеку спуститься туда самому, чем нам".

Слова имели смысл и не имели смысла выбирать вину, но его акцент все равно был сломан, и он никак не мог исправить это за такое короткое время.

Однако вооруженный чернокожий явно не был осторожным человеком, и он случайно сказал: "Так кого же ты туда возьмешь? Думаю, тебе стоит взять этого человека с собой, он выглядит сильным".

"Я так и думал". Нин Тао сказал, и между прогулками его правая рука была помещена на внешнее бедро правой ноги, и клинок затмения был на его руке.

Как раз в это время вооруженный человек, который смотрел на Тан Цзисянь, обернулся, посмотрел на Нин Тао и сказал: "Брат, у тебя есть сигарета? Дай мне одну."

"Хорошо". Внезапным ударом правой руки Нин Тао лезвие затмения вспыхнуло в пустоту и мгновенно перерезало шею вооруженному человеку, который хотел покурить.

Кровь вылилась, и вооруженные люди, которые хотели курить, упали на землю, не сказав ни слова. Нож Нин Тао не только перерезал сонную артерию и горло, но и шейные позвонки, оставив только слой кожи, прикрепленный к шее, и он был так близок к тому, чтобы скальпелем отрубить ему голову!

Чернокожие вооруженные люди подсознательно подняли оружие, готовые нажать на курок и выстрелить в Нинг Тао.

Правая рука Нин Тао просто не втягивалась и плавно ударяла ножом вперёд.

Ка-чау!

Зловещий звук острого лезвия, пробивающего кость, доносился изнутри головы чернокожего вооруженного человека, и прежде чем чернокожий вооруженный человек успел закончить стрельбу, лезвие затмения уже пробило ему голову. Он ничего не мог сделать с широко открытыми глазами, и когда скальпель оставил голову, он упал прямо вниз.

"А" Ма Тонг Тонг была шокирована и открыла рот, чтобы закричать.

Нин Тао рассматривал каждую ситуацию, но эта была единственная, которая не рассматривалась. Однако, не дожидаясь, пока он поднимется и прикроет рот Ма Тонг Тонга, Тан Цзисянь, который был рядом с ней, внезапно засунул руку, перевязанную веревкой, в рот Ма Тонг Тонга.

Тем не менее, Ма Тонг Тонг все еще зовет. Этот крик привлек внимание двух вооруженных людей, охранявших устье пещеры. Азиат увидел сквозь прибор ночного видения двух вооруженных людей, которые упали на землю и внезапно закричали: "Нападение врага!".

В то же время этот голос вышел, он уже настроил снайперскую винтовку, которая была направлена на вход в пещеру, и направил дуло винтовки в сторону Нинг Тао и заложников. Его спутник, другой белый вооруженный человек, сделал то же самое, и штурмовая винтовка с гранатометом, направленная на вход в пещеру, была направлена в сторону Нин Тао и нескольких заложников, дуло поднято, готовых к стрельбе из гранатомета.

Однако Нин Тао даже не пришлось поворачивать, и он был быстрее их.

Бах, бах, бах...............................

Тело штурмовой винтовки дёргалось, и пуля пролетела мимо, поразив двух вооруженных мужчин. Несмотря на то, что на них были пуленепробиваемые жилеты, воздействие пуль на их тело выходило за рамки человеческих возможностей. Боль и удар сбили двух вооруженных людей с ног, но пули шли одна за другой, некоторые в бедра, а некоторые в голову.

Чёрт!

Из штурмовой винтовки доносились холостые звуки, пуль больше нет.

Нин Тао не поменял журналы и случайно бросил штурмовую винтовку в руку. Причина, по которой он опустошил один клип, заключалась не столько в том, что он нервничал и боялся, сколько в том, что он сам знал, что не может хорошо стрелять, и ему нужно было сделать еще несколько выстрелов, чтобы убедиться, что он выстрелил в соперника мертвым.

Только тогда Тан Цзисянь выдернул руку из рта Ма Тонг Тонга и уставился прямо на Нин Тао. От начала до конца она не проявляла никаких признаков нервозности или страха. Она не была ни культиватором, ни демоном, но обладала таким мужеством, эта ситуация была поистине причудливой.

Нин Тао нарисовал Клинок Затмения и перерезал веревки вокруг запястий пяти заложников по одному с самой быстрой скоростью, прежде чем сказать: "Пойдем со мной".

Тан Цзисянь подполз и протянул руку, чтобы забрать штурмовую винтовку, упавшую на землю.

Однако Нин Тао схватил пистолет в руку и затихшим голосом сказал: "Не двигайся!".

Тан Цзисянь ничего не сказал, просто посмотрел на Нин Тао.

Ма Тонгтонг только потом притормозила, она нервно сказала: "Ты, кто ты?".

Нин Тао не ответил.

Тан Цзисянь, однако, сказал ласково: ''Стоит ли вообще спрашивать? Он доктор Нинг".

Нин Тао был замаскирован и три члена археологической команды, Хэ Ен Ту Вэньцзинь, не смогли их узнать, но Тан Цзисянь уже давно признал Нин Тао.

"Доктор Нинг"? Ты... как ты сюда попал?" Ма Тонг Тонг была удивлена и взволнована.

Нин Тао сказал: "Сейчас не время болтать, те вооруженные люди, которые только что ушли, скоро придут, нам нужно убираться отсюда и идти за мной!".

Цзи Вэнгуй сказал: "Доктор Нин, как мы можем следовать за вами, если вы не дадите ясно понять?"

Нин Тао был настолько взволнован в своем сердце, что он ненавидел бить его, но все равно контролировал огонь в своем сердце и сказал затихшим голосом: "Что сказать ясно?"

Цзи Вэньгуй сказал: "Сначала вы хотели присоединиться к нашей команде, мы отказались, вы появились в городе, где мы нашли народ Инь Ян, вы ведь следили за нами, да? К тому же, мисс Танг только что пыталась достать пистолет, но вы его забрали, не хотите, чтобы мы сражались с оружием, вы пытаетесь нас контролировать, верно?"

Он спросил Нинг Тао об этой расколотой голове, настолько, что у него не было слов.

Цзи Вэнгуй продолжил вопрос: "Вперед! Кто ты, черт возьми, такой? Какова твоя личность?"

Вероятно, он видел Нинг Тао как шпиона вражеской страны.

Нинг Тао оглянулся в сторону леса и внезапно бросился на землю.

Бах, бах, бах!

Внезапный выстрел в направлении леса.

Некоторые из них даже прикрыли спину Нинг Тао. Они пролетели мимо.

На лбу Цзи Вэнгуй было кровавое пулевое отверстие, и его открытый рот, казалось, имел вопросительные слова, чтобы сказать Нин Тао, но он не мог издавать никаких звуков. Если бы можно было повернуть время вспять, он боялся, что не будет так много вопросов о Нин Тао и он решил бы следовать за ним.

Также на земле вместе были Ма Тонгтонг и Ян Чен, но им повезло немного больше, Ма Тонгтонг получил пулевые ранения в живот и ноги, а Ян Чен - в плечо и живот. Оба мужчины были тяжело ранены, но недостаточно, чтобы умереть немедленно.

Тан Цзисянь и Ту Вэньцзинь упали на землю в тот момент, когда прозвучал выстрел, никто из них не пострадал.

Бах, бах, бах...............................

Пуля попала под дождь, и вооруженные люди, только что вошедшие в лес, вернулись. Пожаротушение, с одной стороны, и внезапное наступление - с другой.

"Отдай мне пистолет, или мы все умрем здесь." В голосе Тан Цзисяня всегда был намек на напряжение.

Нин Тао бросил штурмовую винтовку в руку Тан Цзисяню, затем пнул упавший пистолет вооруженного человека, который попросил у него сигареты на стороне Ту Вэньцзиня и сказал: "Прикрой меня, пока я уношу раненых".

Тан Цзисянь холодно сказал: "Тебя не волнует, живут они или умирают? Они вообще не выживут!"

"Стреляй!" Нин Тао рычал, затем полз по рукам и ногам в сторону Ма Тонгтона и Ян Чена.

Бах, бах, бах!

Тан Цзисянь и Ту Вэньцзинь открыли огонь по вооруженным людям, и те, кто только что вышел из леса, упали толпами, некоторые нашли ближайшее укрытие, чтобы спрятаться. Их было всего восемь, но они не осмелились презирать два штурмовых винтовки в руках Тан Цзисяня и Ту Вэньцзиня, и перед беспорядочно летавшими пулями никто не осмелился гарантировать, что они были ребенком, которому благоприятствовала госпожа Удача.

Как раз в этот момент безопасности Нин Тао внезапно встал с земли, и как только он подтянул Ян Чэня вверх и отнес его к плечу, он последовал за ним и подтянул Ма Тонг Тонга вверх с земли и отнес его на другое плечо, а затем опустил голову и потянул за ногу и спринтнулся в сторону пещеры. Несмотря на то, что на плечах у него было двое мужчин, в стометровой гонке он был быстрее Вольта!

Всего лишь моргнув пару раз, Нинг Тао уже окунулся головой в темную пещеру.

Он был врачом и практикующим врачом из клиники "Небесное царство", поэтому он не мог видеть смерть, не спасая ее. Но спасать людей означало также защищать себя, поэтому он носил на плечах Ян Чена и Ма Тонг Тонга, вместо того, чтобы держать их на руках.

Если бы эти вооруженные люди выстрелили в него, Ма Тонг Тонг и Ян Чен отклонили бы пули, которые выстрелили ему в спину, и до тех пор, пока они не поразили Ма Тонг Тонга и Ян Чена в голову и сердце, у него был бы шанс спасти их. И он бегал с опущенной головой, а его верхняя часть тела наклонялась вперед в таком бегущем движении, что пуля даже не попала в голову. Это немного эгоистичное подозрение, но где в мире есть кто-то, кто искренне предан другим?

"Он........" Ту Вэньцзинь взглянул на темную пещеру и замер на мгновение. Он подозревал, что то, что он видел, было не каким-то доктором Нин, а каким-то воином, как лорд Фоксонг или Го Цзин.

"Пошли!" Тан Цзисянь решительно подползла от земли, подметать ее пистолет на ее конце, в то время как бежать к пещере.

Бах, бах, бах!

Дождь пуль свистел, треснул кусок камня, и куски камня летели случайно, и Tang Zixian упал на землю снова, и Ту Вэньцзинь был избит так сильно, что она не могла поднять голову.

Двое мужчин выстрелили вслепую, но обойма была пуста после нескольких пуль.

Белый командир вырвался из-за бункера и побежал, сделав несколько выстрелов. Позади него несколько вооруженных людей бросились, как волки.

"Что делать? Что делать? Я не хочу умирать........." плакала Ту Вэндзин, ее слезы капали вниз по линии.

"Этот парень продал нас! Проклятье!" Тан Цзисянь проклял в черной пещере: "Нин Тао, ты засранец!"

От черной пещеры не было никакой реакции, и Нинг Тао понятия не имел, куда он сбежал.

"У них кончились пули! Взять их!" Белый командир рычал.

Бах, бах, бах!

Несколько вооруженных мужчин бегали и стреляли по мере того, как они становились все ближе и ближе.

Тан Цзисянь горько улыбнулась и просунула одну руку в пояс.

Тут же прозвучал свист, и веревка внезапно вылетела из черной пещеры и обернулась вокруг руки Тан Цзисяня.

Тан Цзисянь на мгновение замерла, затем другой рукой схватила веревку. Это была инстинктивная реакция, но было и странное движение, и ее рука, застрявшая в штанах, сжалась.

Ту Вэньцзинь перевернулся и схватился за веревку.

Эта веревка - веревка для сбора лекарств.

Подобно тому, как Ту Вэньцзинь схватился за веревку, веревка для сбора лекарств внезапно восстановилась, затащила двух мужчин и исчезла в темной пещере с хулой.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0247 Глава Новые вопросы**

0247 Глава Новые вопросы Вне зависимости от того, был ли Тан Цзисянь из клана Тан или нет, у Нин Тао еще не было определённого ответа, он просто догадался, а Инь Мо Лань не предоставил ему доказательств, доказывающих его догадки. Так что в этой ситуации он не мог видеть смерть и не спасать, не говоря уже о том, что Тан Цзисянь и Ту Вэньцзинь просто рисковали своими жизнями, чтобы прикрыть его, чтобы спасти людей.

Даже если Тан Цзисянь действительно из семьи Тан и будет соперником в будущем, то ей все равно придется столкнуться с этим лицом под прямым углом и разбить его одним ударом. Теперь, если ты не спасешь его, ты пересечешь мост, которым он никогда не был.

"Хватайся за веревку и следуй за мной". Голос Нинг Тао исходил из темноты.

Tang Zixian и Tu Wenjin ползли вверх от земли, сжимая веревку плотно, и направились к темноте.

"Доктор Нинг, где вы?" Ту Вэньцзинь нервно сказал, что пещера была настолько темна, что он не мог видеть Нин Тао вообще. Только что его тащили по веревке медицины, его тело было протерто через много мест, все горячие и болезненные, в некоторых местах все еще кровоточат, но страх смерти, и страх темноты переполняют все, так что у него не было времени, чтобы заботиться.

Нинг Тао не ответил ему.

Тан Цзисянь также была втянута, но ее тело было разорвано только одеждой и без видимых повреждений. То же самое было верно, но она выглядела спокойной и совсем не нервничала.

Двое мужчин двигались, как и Нинг Тао.

Не заходя далеко, с входа в пещеру шли выстрелы, в пещеру шёл дождь, и тёмное пространство было заполнено скучными выстрелами, эхом, как будто кто-то стрелял со всех сторон. Некоторые пули попали в каменную стену и разбрызгали облако пламени, но этих пуль было недостаточно, чтобы осветить эту темную пещеру.

Нинг Тао прошел еще одно расстояние, а затем остановился на своем пути.

Район находился достаточно далеко от входа в пещеру и имел скалистые стены, которые служили естественным покрытием, так что даже вооруженные люди не могли причинить вред тем, кто прятался за гранатами. Ма Тонг Тонг и Ян Чен лежали в этом углу, оба уже без сознания. Однако Нинг Тао уже остановил их кровотечение Небесной иглой, а также использовал особую духовную силу, чтобы помочь им восстановить свою жизненную силу, чтобы они не умерли на время.

Нин Тао посмотрел на ошеломленного Ту Вэньцзиня и спокойного Тан Цзисяня, его глаза были в состоянии телескопа, Ту Вэньцзинь и Тан Цзисянь были похожи на два человекоподобных светящихся фонаря в его глазах, даже глаза двух мужчин, которые он мог видеть отчетливо.

"Что нам теперь делать?" Танг Цзисянь спросил вслух.

Нин Тао сказал: "Эта пещера настолько велика, что вооруженные люди не осмеливаются в нее спешить". Если бы я был тем командиром, я бы оставил двух человек для охраны входа в пещеру, а затем взял бы остальных людей под обрывом, чтобы исследовать останки лунного народа Инь".

Говоря это, взгляд Нин Тао остался на лице Тан Цзисянь, наблюдая за ее реакцией.

Лицо Танга Цзисяня не имело ни малейших перепадов настроения, а голос его был спокойным: "Так мы тоже не сможем выбраться, у нас в руках нет пистолета, вырваться - это то же самое, что умереть". Кроме того, не забывайте, что эти одичалые все еще находятся в этой пещере, и без пищи и воды мы остались бы здесь в тупике".

"Что делать? Что нам делать?" Услышав, что Тан Цзисянь сказал об этом, Ту Вэньцзинь снова занервничал.

Голос Тан Цзисяня нес в себе намек на раздражение: "Ты молчи!"

Ту Вэндзин последовал за ним и закрыл рот.

Нинг Тао только что сказал вслух: "Я не говорил вслух, и не сказал оставаться здесь". Эти одичалые не выбрались снова после побега в эту пещеру, должен быть другой выход отсюда, мы просто должны найти выход отсюда".

Тан Цзисянь сказал: "Ты можешь найти выход?"

Нинг Тао сказал: "Конечно, я могу, но я не хочу уходить с кем-то, кто может ударить меня в спину. Мисс Танг, у меня к вам вопрос, и если вы ответите мне, я заберу вас и господина Ту".

"В чем проблема?" В голосе Тан Цзисяня был намек на осторожность.

Нин Тао сказал: "Кто ты из семьи Танг?"

В темноте в эбеновых глазах Тан Цзисянь промелькнул странный божественный свет, и она на мгновение замолчала, прежде чем сказать: "Моя фамилия Тан, конечно же, я дочь семьи Тан, вы задаете очень странный вопрос".

"Этот клан Тан, о котором я говорю, не обычная семья, а клан Тан с многовековой историей, владеющий темным оружием и использующий яд." Нин Тао смотрел прямо в глаза Тан Цзисяню.

Тан Цзисянь на мгновение замерз, и внезапно выпустил холодный смех: "Доктор Нин, вы говорите о секте Тан из романов о боевых искусствах?".

Нин Тао сказал: "Да, я говорю о секте Тан".

Тан Цзисянь сказал: "Если бы я был человеком из клана Тан, о котором вы говорите, то разве я не была бы женщиной-мечом с летающими карнизами, темным оружием и кунг-фу? Доктор Нин, не смешите меня, я вообще не знаю, о какой Танг-секте вы говорите, и я не верю, что в этом мире есть Военная Секта Танг, и даже если она и существует, у меня нет с ней никакого подобия отношений".

"Это правда, что ты говоришь?" Нинг Тао сказал.

Тан Цзисянь нахмурился: "Ты же не заставишь меня снова поклясться небесами?"

Нинг Тао на мгновение замолчал и сказал: "Я подумаю, правда ли то, что вы сказали, или нет, вы пока оставайтесь здесь, я пойду найду выход, а потом вернусь за вами".

Тан Цзисянь вообще не реагировала, ее выражение было спокойным.

Однако Ту Вэньцзинь встревожился и нервно сказал: "Доктор Нин, вы не можете оставить нас, эти стрелки могут ворваться в любой момент, они убьют меня и госпожу Тан...................................".

Нин Тао прервал слова Ту Вэньцзиня: "Я только что ясно дал понять, оставайтесь здесь, эти вооруженные люди не войдут, но если вы будете действовать без разрешения, последствия будут только вашими".

Сказав это, он вытащил Ян Чена и Ма Тонг Тонга по очереди из земли и понес их на своих двух плечах, соответственно, затем пошел в глубины тьмы и в мгновение ока исчез во тьме.

Тан Цзисянь посмотрел в направлении, в котором Нин Тао ушёл, и лишь слабо сказав: "Он вернётся", сказал: "Он вернётся".

Где Ту Вэньцзинь утонул, он лежал на спине и смотрел снизу на каменную стену к входу в пещеру, где сиял яркий свет. Он опасался, что вооруженные люди спешат, но никто этого не сделал. Как представляется, об этой ситуации рассказал Нин Тао, эти вооруженные люди оставили людей у входа в пещеру, а остальные отправились к останкам людей из племени инь-юэ. Но как он мог не поверить в это, человек был просто врачом, как он мог судить так точно?

В темноте Нин Тао ступил, как ветер, протягивая руку и не видя пяти пальцев тьмы с ним, как плывущее облако. Двое мужчин, которых он носил на плечах, составили два фонаря, которые излучали цветное сияние, рассеивая темноту для него и освещая путь вперёд. Его нос также рано зацепился за запах этих одичалых Шенонгдзя, но он пошел противоположным путем.

Эта пещера действительно большая, с девятью изгибами и восемнадцатью поворотами, а скальная стена полна вил и отверстий, которые ведут в никуда.

Нин Тао тоже не ушел далеко, просверлив вилку после того, как он прошел сквозь изгиб, затем укусил палец и нарисовал кровяной замок на стене отверстия, после чего открыл кровяной замок и перенес Ма Тонг Тонга и Ян Чена обратно в клинику Небесного форпоста.

Спросить, был ли Тан Цзисянь из семьи Тан и найти выход было просто поводом, чтобы уйти, Ма Тонг Тонг и Ян Чен были в опасной ситуации, и он должен был лечить их вовремя.

Зеленый дым капал из Доброго и Злого штатива, и на лицах людей на штативе появилась улыбка.

Нин Тао аккуратно положил Ма Тонгтуна и Ян Чена на землю в центре клиники, затем удалил рюкзак на спине и открыл и удалил маленький сундук с лекарствами внутри. Он не разбудил Ма Тонгтона и Ян Чена сразу же, а вместо этого вытащил бамбуковую тетрадь из бухгалтерской книги и поставил Ма Тонгтону и Ян Чену диагноз в свою очередь.

В бухгалтерской книге Бамбук Джейн по очереди поставил диагноз Ма Тонг Тонг и Ян Чен.

Ма Тонгтун, родившаяся в начале мая в год Уйинь, является первым человеком, собравшим десять баллов добрых дел за сыновнее благочестие и уважение к родителям, двадцать один балл добрых дел за благотворительные пожертвования семи детям, не посещающим школу, и пятьдесят пять баллов добрых дел за защиту и реставрацию 110 памятников старины.......

Ян Чэнь, родился на третий день первого месяца первого месяца года Wuyin, первый хороший филиальный благочестие и уважение к родителям насчитал десять баллов за заслуги, второй хороший защиты и ремонта культурных реликвий сто двадцать насчитал шестьдесят баллов за заслуги, сбор за заслуги семьдесят баллов за заслуги, могут быть прописаны хорошие ума рецепт контракт, устранение заслуг, чтобы вылечить.

Такой диагноз также удивил Нин Тао, что удивило его было не только то, что Ма Tongtong и Ян Чен были невидимыми медицинскими деньгами больших владельцев счетов, но и учетная книга Бамбук Джейн дал защиту и ремонт реликвии на самом деле имеют заслуги, хотя защита и ремонт реликвии имеет только пол-очка заслуги, но в совокупности это очень страшно.

Почему в сохранении и восстановлении реликвий есть смысл хороших мыслей?

Это был еще один вопрос, который озадачил Нинг Тао, но сейчас явно не время думать об этом. Он убрал бамбуковый набросок своей бухгалтерской книги, а затем пошел к своему столу, чтобы написать еще два добродушных рецепта, один для Ма Тонгтуна и один для Ян Чена.

После выписки рецепта Нин Тао разбудил Ма Тонгтона и Ян Чена.

Ян Чен был не лучше, он сделал большой вдох, но он все еще чувствовал себя неспособным дышать.

Нинг Тао сказал: "Не бойся, мы сбежали".

Ма Тонгтонг и Ян Чен услышали голос Нин Тао, и только тогда они пошевелили глазами, чтобы посмотреть на Нин Тао, их лица были наполнены взглядом удивления и замешательства.

Нин Тао снова сказал: "Мы сбежали, но вы ранены и нуждаетесь в лечении".

Эмоции Ма Тонгтонг наконец-то немного стабилизировались, когда она посмотрела на Нинг Тао, ее голос был немного хриплым: "Это... что это за место?"

Нинг Тао сказал: "Это моя клиника".

"Как мы, как мы сюда попали?" Ян Чен ясно помнил, где он был, но именно потому, что он помнил, что произошло в бездне, он последовал и посмотрел вниз на свой живот, и при этом взгляде он внезапно рухнул, его одежда и брюки были все красные с кровью, и раны, которые были поражены пулями не больно только сейчас, и в этот момент внезапно появилось ощущение жжения.

Ма Тонг Тонг также нашла раны на своем теле, она была еще хуже Ян Чена и потеряла сознание, как только ее глаза были закрыты.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0248 Прощай, друг мой.**

0248 Глава Прощай, моя подруга "Ма Тонг Тонг"? Ма Тонг Тонг!" Ян Чен назвал имя Ма Тонг Тонг, протянув руку и схватив ее за руку, чтобы встряхнуть ее в попытке разбудить.

Но Ма Тонг Тонг был полусердцем.

Ян Чен последовала за ней и с тревогой сказала: "Доктор Нин, поторопись и спаси ее, она умирает"!

Держа в руках небольшую фарфоровую вазу и два рецепта добрых монахинь, а также нейтральное перо, Нин Тао пришел на сторону Ма Тонг и Ян Чэнь, и он схватил одно из запястий Ма Тонг и ввел намек на особую духовную силу в ее тело.

"Боинг......." Ма Тонг Тонг снова проснулась, но все равно выглядела слабой.

Ян Чен посмотрел на Нин Тао удивленным взглядом, он подумал, что спасение Ма Тонгтонга будет сложным и опасным процессом, но он не ожидал, что это будет настолько просто, настолько просто, что он не мог в это поверить.

Нин Тао сказал: "Вам всем грозит опасность потерять жизнь, и я могу вас вылечить, но у меня есть свои правила исцеления, и вы должны подписать подвиг, который я вам даю". Вы, ребята, сначала посмотрите на документ и подпишите его, если вы согласны."

"Все еще нужно подписать?" Ян Чэнь получил контракт хорошего Nirvana Merit Prescription Контракта, переданного ему Нин Тао и замороженного на первый взгляд. Он думал, что это предоперационная форма согласия, как в больнице, но он не ожидал, что это будет добродушная заслуга в обмен на лечение. Еще более странно, что в рецепте добрых дел упоминаются все добрые дела, которые он совершил, и даже дата его рождения записана в нем, Тайна Божья. Он просто не мог понять, откуда Нинг Тао все это узнал?

Ма Тонгтонг также посмотрела на палочку рецепта "Хорошая ностальгия", которую Нинг Тао дал ей, она также замерла на полсекунды, прежде чем вернуться: "Доктор Нинг, это.......".

Нинг Тао тепло сказал: "Я знаю, что вам любопытно в ваших сердцах, но это мое правило лечения". Независимо от того, что вы думаете обо мне в ваших сердцах, понимаете вы меня или нет, вы должны подписать этот рецепт, прежде чем я смогу исцелить вас".

"Я подписываю". Yang Chen сказал по мере того как он принял ручку и подписал его имя на деле рецепта для добрых дел заслуги которые принадлежали ему. Любопытство - это любопытство, но жизнь - это то, что имеет значение.

Ма Тонг колебалась, а также подписала свое имя на принадлежавшем ей деле о назначении добрых дел за заслуги.

Нин Тао собрал две марки Good Nirvana Merit, затем вытащил пробку из бутылки и налил из нее два прекрасных дана по первичному рецепту, один Ян Чену и один Ма Тонгтону: "Это лекарство, возьми его".

Ян Чен взял в бутике Boutique Primary Prescription Dan и посмотрел направо и налево, и, честно говоря, не верил, что такая единственная таблетка может исцелить его текущую травму. Тем не менее, он не был достаточно хорош, чтобы спросить, опасаясь, что если он обидел Нин Тао, Нин Тао не будет относиться к нему.

Женский разум более деликатен, чем мужской, и ее шестое чувство кажется немного сильнее.

После лечения она больше никогда не вспомнит Нин Тао, как и такую клинику, но сейчас, очевидно, не время говорить ей правду. С только что намек на грусть в ее глазах, Нинг Тао не мог не беспокоиться, что она откажется принимать эликсир после того, как скажет ей. На мгновение он немного замолчал, затем улыбнулся и сказал: "После лечения ваши тела снова будут здоровы, и Хорошая Идея Заслужит вас, но ваши тела будут здоровее, чем раньше, и жить сто лет не будет проблемой".

"Это все?" Ма Тонг Тонг снова спросила.

Это, конечно, было не все, но Нинг Тао кивнул. На самом деле в его сердце была какая-то печаль, он видел Ма Тонг Тонга как друга, который мог завести друзей, но после лечения Ма Тонг забывал все, что было с ним связано.

"Я принимаю свое лекарство". Ян Чен перестал смотреть на кристаллический бутик Primary Boutique Prescription Dan в руке и скормил его в рот.

Нинг Тао нежно сказал: "Доктор Ма, примите и ваше лекарство".

Ма Тонг Тонг также кормил в свой рот бутик первичным рецептом Дэна.

Зеленый дым из Трипода Добра и Зла внезапно вспыхнул, охватив Ма Тонгтона и Ян Чена.........

Через несколько минут Нин Тао вывел Ма Тонгтуна и Ян Чена из Небесной клиники, поставил их на ступеньки, а затем влил в тела двух мужчин намек на особую духовную силу. Не дожидаясь, пока они откроют глаза, он отступил в небесную клинику и закрыл дверь.

Ма Тонгтон и Ян Чен открыли глаза, и ночное небо было чистым, как умывальник, звезды сияли. Оба мужчины встали со ступеней одним махом и оглянулись вокруг, затем ты посмотрел на меня, а я посмотрел на тебя, оба с одинаковым выражением удивления и смятения на их лицах.

"Мы... как мы сюда попали? Что это за место?" Янг Чен нарушила тишину между ними.

Что случилось?"

"Что случилось?" Ян Чен сильно покачал головой, но больше ничего не мог придумать. Воспоминания, связанные с Нин Тао, исчезли, не только события, произошедшие в бездне, но даже воспоминания о найденном им кирпиче.

Ма Тонг Тонг внезапно выпустила испуганный крик: "На тебе много крови! Ты ранен!"

Ян Чен испугался и поспешил проверить его тело, но на его теле не было следов травмы, кроме крови.

Ма Тонг Тонг была в такой же ситуации, когда она нашла тело Ян Чена, покрытое кровью, она даже подняла свою одежду, чтобы посмотреть на ее маленький живот, но ее маленький живот был гладким, как всегда, без половины царапины. Она изо всех сил старалась вспомнить, что произошло, но ничего не могла вспомнить, и все воспоминания, связанные с Нин Тао, исчезли.

Это "последствия" клиники, то, чем занимается Нинг Тао, будет стерто. Как это сделала клиника "Небеса", никто не знает. Невозможно сказать, сколько времени понадобится, чтобы разгадать загадку.

"Давайте уйдем отсюда и посмотрим, что это за место." Ян Чен сказал.

Ма Тонгтон кивнула и поднялась, чтобы следовать за Ян Чен, как она спустилась по ступенькам она оглянулась назад в клинике Sky Out, но только на мгновение, древний дом с плотно закрытыми дверьми не дал ей ни одного прикосновения к памяти.

После того, как дверь комнаты, Нин Тао уже упакованы вещи, которые должны быть упакованы, он нежно открыл дверь Небесной внешней клиники щель, глядя на Ян Чен и Ма Тонг Тонг, которые шли бок о бок к входу в переулок, с некоторой печалью в сердце: "Забудьте обо мне, не ходите исследовать больше реликвии людей Инь Юэ, начать новую жизнь, прощай навсегда, мой друг".

Ма Тонгтонг и Ян Чен вышли из переулка аллеи Хакка и исчезли в бледном ночном небе.

Дюжину секунд спустя Нинг Тао вернулся к вилке в пещере. Он взял фонарик и засветил его на дороге, направляясь к месту, где прятались Тан Цзисянь и Ту Вэньцзинь.

"Кто?" В темноте пришел нервный голос Ту Вэньцзиня.

Нинг Тао сказал затихшим голосом: "Это я".

Ту Вэньцзинь издал длинный вздох облегчения: "Ты наконец-то вернулся".

Нин Тао быстро прошел и засиял лучом своего фонарика в том углу.

Тан Цзисянь встал с земли: "Где эти два члена археологической бригады?".

Нинг Тао сказал: "Они мертвы, я не могу уйти с их телами".

Тан Цзисянь сказал: "Я уже давно говорил тебе, что ты не можешь их спасти и напрасно тратишь столько времени".

Нин Тао мягко сказал: "Одно дело спасать или не спасать, другое дело спасать или не спасать, я врач, я не увижу смерти без спасения". После паузы он добавил: "Люди мертвы, так что давайте оставим их в покое и пойдем со мной, пока я веду вас к выходу".

Под светом фонарика Ту Вэньцзинь взглянул на Тан Цзисяня, который хотел бы последовать за Нин Тао, но это было то, что он явно не мог сделать.

Тан Цзисянь молчала и не сразу заняла какую-либо позицию, но в голове у неё были какие-то догадки.

Только что из входа в пещеру прозвучали два выстрела вместе с гневным голосом вооруженного человека: "Выходи! Вы, пиздюки. Сукин сын, тебе это с рук не сойдет, клянусь, я убью тебя!"

Вооруженные люди у двери, очевидно, потеряли терпение, но они не осмелились ослушаться приказа своего командира уйти, поэтому они использовали этот метод, чтобы выпустить гнев в их сердцах.

"Вести за собой". Тан Цзисянь приняла решение.

"Следуйте за мной". Нин Тао использовал свой фонарик, чтобы осветить дорогу, следуя запаху, оставленному одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавших одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых одичалых.

У входа в пещеру было только двое вооруженных людей, и ему было действительно легко вывести этих двух вооруженных людей и выйти из пещеры, но он не хотел этого делать, у него был план на уме.

Войдя в вилочное отверстие, запах дикарей Шенонгдзя был еще сильнее, и внутри вилочного отверстия еще оставалась кровь, капля за каплей, глыба, простирающаяся к темным глубинам.

Нинг Тао просто прекратил нюхать нос и пошёл по кровавому следу вперёд.

Эта вилка на дороге настолько высока и широка, что кажется, будто это туннель метро, и только это пространство позволяет пройти дикарям Шэннонгзя, которые в среднем почти четыре метра в высоту.

Метрополитен" изогнут и изогнут, уходит под землю, не видя конца и не имея представления, куда он ведет.

Сердце Нин Тао было бесстрашным, и если ситуация была неправильной, он всегда мог открыть дверь удобства и побега.

С расширением "тоннеля метро" брови Тан Цзисяня слегка нахмурились, и его выражение становилось все более и более насыщенным. Очевидно, что она не могла быть расслабленной и спокойной, как Нинг Тао.

"Доктор Нинг, вы уверены, что это выход? Мы шли под землёй, мы прошли долгий путь, что если мы заблудимся?" Ту Вэньцзинь нервно сказал, что не может скрыть страх в своем сердце.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "О чем вы волнуетесь? Дорога тянется вниз, говоря, что она не обязательно ведет к обрыву внизу, и следуя по ней, мы попадаем к останкам лунного народа Инь. Кстати, разве вы, ребята, не ищете остатки людей Инь Юэ, и не было бы хорошо, если бы эта дорога привела нас к остаткам людей Инь Юэ?"

Ту Вэньцзинь закрыл рот, он подсознательно посмотрел на Тан Цзисяня, который шел рядом с ним, но луч фонарика в руке Нин Тао сиял только на дороге впереди, он не мог видеть, какое выражение лица Тан Цзисяня.

Нин Тао снова спросил: "Госпожа Тан, по какому каналу вы узнали об останках людей Инь Юэ?".

Тан Цзисянь сказал: "Что нельзя сделать с деньгами в этом мире сейчас? Это, конечно, новости, за которые ты платишь".

Нин Тао больше не спрашивала, ни слова правды не было слышно из ее уст, не было смысла продолжать попытки, вместо этого была пустая трата духа.

Нога шла полчаса, пока впереди не появилось внезапное сияние света.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0249 Глава 0249: Закон, полотенце тети?**

0249 Глава 0249: Закон, полотенце тети? "Там свет! В конце концов, мы действительно нашли выход!" Ту Вэньцзинь бежала вперед в возбуждении.

Сломленным голосом свистнула черная тень!

Нин Тао столкнул Ту Вэньцзинь с дороги с одной ладони, и камень ударил его, как ядро пушки в грудь в тот момент. Защищенное аура-мочевым пузырем, его тело взлетело от земли и пролетело на десятки метров, прежде чем упало на землю.

Фонарик также был разбит силой, и туннель погрузился в темноту.

Тан Цзисянь яростно упал на землю.

Ого!

Кусок камня свистнул и разбился о каменную стену глухим звуком.

"Доктор Нинг?" Ту Вэндзин лаял.

Нинг Тао не ответил, он лежал на земле и не двигал мышцами. На самом деле у него не было ничего, кроме небольшой боли в заднице, но ему было любопытно и любопытно узнать, как отреагирует Тан Цзисянь в случае, если он подумает, что он мертв.

"Доктор Нинг?" Ту Вэньцзинь испугался до смерти, и его голос дрожал: "Ты, не умирай, если ты умрешь, мы все умрем здесь... Я не должен был приходить в это чертово место!"

Как ни странно, Тан Цзисянь, который лежал на земле, ничего не сказал, сохраняя то спокойствие, которое не имело ко мне никакого отношения, даже несмотря на то, что небо падало.

Нин Тао спокойно пробудил состояние своего зрения, хотя туннель был темным, в его глазах, Тан Цзисянь и Ту Вэньцзинь были как два фонаря, которые могли светиться. Он не только ясно видел выражение лица двух мужчин, он даже видел огромную, мохнатую голову, заглядывающую во вход в пещеру.

Это был одичавший Шеннонцзя, он не осмелился войти, вооруженные люди из роты "Блэкфайер" убили их холодно, и он и его товарищи, очевидно, боялись, что трое мужчин в туннелях также имели такое мощное огнестрельное оружие.

У Нин Тао был пистолет, и это было мощное Утонченное Баржевое Оружие, оно просто оставалось спрятанным и неиспользованным.

"Хо-хо!" Дикий человек Шэннонгзя, который смотрел в устье пещеры, издал звук.

Похоже, они о чем-то говорят.

Нин Тао совсем не нервничала, но Тан Цзисянь, лежавший на земле, уже тонул в ее дыхании, когда она переползла на сторону Нин Тао.

Нинг Тао в глубине души мрачно сказала: "Чего она хочет? Она приползла сюда, чтобы проверить, мертв ли я?" Думая об этом, он просто защищал свое дыхание, и даже сердцебиение контролировалось до такой степени, что он едва мог это почувствовать. Это был всего лишь маленький трюк, чтобы использовать духовную силу, и притворяться мертвым было не трудно для него, как для врача-культуролога.

Тан Цзисянь быстро забралась на сторону Нин Тао, и она переместила запястье левой руки над щекой Нин Тао, но не прикоснулась к нему. На запястье она надевала многофункциональные спортивные часы, которые она прижимала к боковой части корпуса, и циферблат сразу же излучал люминесцентный синий цвет.

Этот свет может быть слабым, но даже немного света будет казаться ярким в темноте. Под освещением голубого флуоресценции перед глазами Нинг Тао было отчетливо видно лицо, лицо и тело Нинг Тао были покрыты кровью, грудь тоже была неподвижна, как будто он был мертв.

Тан Цзисянь протянул руку и коснулся сонной артерии Нин Тао, казалось бы, подтверждая его смерть, прежде чем она холодно ворчала: "Хм! Я думал, какой ты замечательный персонаж, и не понимал, что ты не более чем такой, и что тебе так не повезло".

Глаза Нинга Тао были широко открыты, и он не мог закрыть глаза в смерти. Не повезло, что столько вооруженных людей не убили его, а забили до смерти камнями одичалых Шенонгдзя.

"Неужели это ты убрал старого предка? Я не верю в это." Тан Цзисянь снова сказал.

Нин Тао внезапно вспомнил человека, Тан Тяньрен. Хотя Тан Цзисянь и не упоминал, кто такой "Старый Предк", его интуиция подсказала ему, что она говорила о Тан Цзисянь.

Ого!

Еще один камень пролетел сквозь рот пещеры, издавая скучный звук при ударе о стену пещеры, и мгновение небрежности убило бы его.

Тан Цзисянь лежала на боку рядом с Нин Тао, одной рукой доставая до штанов.

Нинг Тао в глубине души любопытно спросила: "Что спрятано у нее в штанах?". Оружие Дхармы?"

Рука Тан Цзисяня нарисовала полоску бумаги из штанов, форма напоминала Нин Тао о полотенце тети женщины, но при дальнейшем осмотре он был ошеломлен. Эта полоска была не обычной бумагой, а духовной бумагой, сделанной из духовной материальной массы, и на ней было нарисовано несколько рун - на самом деле это была руна!

В восприятии Нин Тао заклинания, как правило, были важным реквизитом для земледельцев и демонов, чтобы нести на своем теле, некоторые заклинания были оскорбительными заклинаниями, некоторые заклинания были оборонительными заклинаниями, а некоторые заклинания носили запечатывающий характер, но они никогда не видели заклинания, используемого в качестве шарфа тети!

Из этого талисмана исходил странный запах, который дрожал и мог возбудить человека.

Глядя на ману в руке Тан Цзисяня и чувствуя странный и таинственный запах, Нин Тао вдруг почувствовал, что его перспективы выращивания полностью перевернуты с ног на голову, и его сердце в замешательстве.

Однако как раз в это время во рту Тан Цзисяня появилась струна бормочащих голосов: "Ба Ми До Базз, Инь Долина Душа Очарование, иди!".

После декламации талисмана, Тан Цзисянь случайно подбросил талисман в воздух, и талисман промахнулся сквозь воздух и вспыхнул в пламя, испуская жуткий зеленый огонь. В то же время, намек на зеленый Ци был снят с тела Тан Цзисяня и брошен в огонь.

Хрустит..............

Звук греховного движения исходил из тела Тан Цзисянь, когда ее тело и лицо претерпели необъяснимое преобразование!

Раньше она имела тело от среднего до верхнего и только от среднего до верхнего вида, но в мгновение ока ее ноги были длиннее, талия была стройнее, размер ее груди значительно увеличился, и даже ее лицо стало более красивым. После перемен она стала такой же красивой, как Цин Чжуй и Белый Цзин, и вся ее личность стала благородной и духовной.

Это настоящий Tang Zixian, и, возможно, имя Tang Zixian также является ложным.

Но самым важным изменением для Нин Тао было не то, что она внезапно стала красивее, а то, что ее предшественник погодного поля превратился в предшественник погодного поля культиватора, ее аура была обильной, у нее была сила ауры, и она была сильной!

Талисман сгорел в одно мгновение, но не остался ни одного пепла. Это был запечатывающий талисман, который запечатал все, что Tang Zixian был как культиватор. Неудивительно, что ей удалось остаться спокойной и бесстрашной перед лицом выстрелов, потому что в ее глазах те вооруженные люди из компании Blackfire были подонками! Даже одичалые Шенонгдзя не в ее поле зрения, и причина, по которой она показывает свою слабость, это действовать в интересах Нин Тао!

Тем не менее, Нинг Тао тоже выступала, чтобы показать ей.

Глаза Тан Цзисянь снова упали на тело Нин Тао, но сразу после того, как она восстановила свой статус Культиватора, ее выражение изменилось, и она внезапно ударила ладонью в сторону Небесного Покрова Небесного Духа Нин Тао.

Нин Тао инсценировал смерть, чтобы обмануть Тан Цзисяня, который был запечатан заклинанием, но не Тан Цзисяня, который был не запечатан.

Нин Тао подготовился к этому, и одним движением правой руки лезвие затмения встретило запястье Тан Цзисяня.

Tang Zixian сократил ее руку, а другая рука выскочила, взорвав кулак в талии Нин Тао.

Правая нога Нин Тао также ударила по маленькому животу Тан Цзисяня в тот момент.

С мрачным стуком тела как Тан Цзисяня, так и Нин Тао скользили по земле под воздействием духовной силы друг друга. Tang Zixian, однако, просто сгладил положение тела, в то время как Ning Tao скользит в нескольких метрах от земли.

С точки зрения выращивания, Тан Цзисянь был явно сильнее. Нин Тао не мог быть сильнее Тан Цзисяня, потому что он практиковал всего несколько месяцев, а его время, проведенное на практике, было почти ничтожно мало по сравнению с теми настоящими практиками, которые практиковали сотни, а то и сотни лет.

Но Нин Тао, культиватор, не был обычным культиватором; он был рожден, чтобы быть посредником между добром и злом. Он настроил практику без необходимости ауры вообще, хороший и злой горшок решит проблему ауры. Кроме того, он практиковался в повседневной жизни, и его тело имело подушку безопасности с духовной энергией для защиты своего тела, такой удар был ничем иным, как ничем иным.

Тан Цзисянь прыгнул с земли и гневно сказал: "Ты даже притворился мертвым! Я никогда не видел в тебе теневого и бесстыдного культиватора!"

Нинг Тао подполз из земли и дразнил: "Я зловещий и бесстыжий? Ты тоже притворяешься? Я костюм Данг Данга, но это ты прячешь его в штанах, так кто ты такой, чтобы говорить, что я такой?"

Это предложение мгновенно стимулировало Тан Цзисянь, и с яростной волной ее руки, кусок холодной ости улетел в сторону Нин Тао.

Не смей!

Когда Нин Тао прощупывал левую руку, непроницаемый вентилятор пришел из талии в левую руку, и вентилятор выскочил открытым, и ядовитая игла, которая летела навстречу ему изменилось направление.

Динь-динь!

На каменную стену со стороны Нинг Тао обрушилось огненное облако.

Была ли она из секты Тан или нет, эти отравленные иглы уже дали ответ.

"Ты здесь, чтобы отомстить за Небесного Человека Танга"? Что для тебя Танг Тяньфэн?" Голос Нин Тао замерз, и когда он говорил, он погрузил Лезвие Затмения в холстовую оболочку на внешней стороне бедра и сзади нарисовал Утонченное Баржевое Оружие, затаив его за талию.

Так как это был враг, то не было необходимости быть вежливым, а тем более оставлять заднюю руку.

Но, не дожидаясь, пока Нин Тао поднимет дуло своего пистолета и прицелится в Тан Цзисянь, черная тень пролетела над ним и мгновенно достигла его лица!

Нинг Тао подхватил пощечину, и эта штука полетела в обратном направлении. Именно от этой зачистки онемела его кожа головы - это была граната!

Tang Zixian ноги были немного на земле и замахнулись к выходу из туннеля. Именно во время этого процесса она протянула руку и схватила ремень Ту Вэньцзиня, неся его, как подушку.

На секунду Нинг Тао хотел погнаться за ним, но граната была прямо перед ним. Мысль вспыхнула, и он бросился назад.

Бряк!

Сильным взрывом камни лопнули в воздух, и шрапнель разлетелась, как шрапнель.

До того, как воздушные волны от взрыва полностью исчезли, Нинг Тао вскочил с земли, сделал несколько беговых шагов и вышел из туннеля.

За пределами пещеры было темно, но в глазах Нин Тао было много "фонарей". Дюжина или около того одичалых Шэннонцзя испугались взрыва и рассеяли ноги, чтобы бежать в направлении города Инь Юэ. Были также два "маленьких фонарика", которые быстро двигались слева от туннеля, по-видимому, Тан Цзисянь и Ту Вэньцзинь. С правой стороны туннеля находились еще шесть "маленьких фонариков", те самые, которые спустились со скалы, вооруженные люди из роты "Блэкфайер".

Шесть вооруженных людей из "Черной пожарной роты" должны были направиться в сторону Лунного города Инь, и звук взрывов с этой стороны заставил их перевернуться. Они использовали тактические фонари и двигались быстро.

Снежный луч света сиял на Нинг Тао, который только что вырвался из туннеля.

Мерцание ледяного смеха появилось из угла рта Нинг Тао.

До этого он связывал руки, заботясь о безопасности заложников.

На нем не было кандалов!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 250 Убийство ножом.**

Глава 250 Убийство мечом Несколько лучей тактического фонаря все собраны на теле Нинг Тао.

Все шесть вооруженных людей видели Нинга Тао и уже поднятую им баржу. В тот момент у шести вооруженных людей было чувство, что враг встречается, но также и чувство абсурда - собирался ли этот парень убить их старинным пистолетом времен Второй мировой войны?

Внезапная встреча наемных спецназовцев, вооруженных до зубов штурмовыми винтовками и пуленепробиваемыми жилетами с одной стороны, и юношей с веерами и антикварными барганами с другой, показалась странной.

Белый командир внезапно закричал: "Убей"...

Бах!

Не дожидаясь, пока белый командир выплюнет последнее слово, баржа в руке Нинг Тао выстрелила. Стрельба распыляется, черная и белая аура обернулась вокруг пули свистит и летит к груди.

Бряк!

Во время сильного взрыва тело белого командира было разбито на части, а несколько наемников-спецназовцев, находившихся вокруг него, также были подняты на землю. Некоторым оторвали ноги, некоторым оторвали руки, а другим вскрыли кишки и кишки!

Наемник-спецназовец со взорванной ногой ползет к камню, и только он выжил.

Нинг Тао подошел к нему.

Наемник-спецназовец со сломанной ногой внезапно перевернулся и поднял пистолет, готовый к стрельбе.

Нин Тао спустил курок, и пуля перелетела, наемник-спецсолдат, сломавший ему ногу, был разорван на куски вместе со скалами вокруг него.

Изначально Нин Тао хотел выкинуть из головы немного информации о "Черной пожарной компании", но другая сторона, очевидно, не хотела давать ему такую возможность, и предпочла бы умереть, чем быть допрошенным им.

Нин Тао вытащил ноги и направился в сторону Тан Цзисянь и Ту Вэньцзинь.

В темноте Тан Цзисянь, несущий Ту Вэньцзинь, уже летал с расстояния в сто метров. Суровая местность была столь же плоской для нее, и Ту Вэньцзинь, казалось, не имеет веса в руках, и даже неся человека, она прыгнула и прыгнула всю дорогу, со скоростью, сравнимой с обезьяной, быстро движущейся в джунглях.

Танг Мэн был силен не только темным оружием, но и светлым кунг-фу. Обычные боевики клана Тан были очень сильны в своей легкости, не говоря уже о таких культивировальщиках, как она.

Первое погодное поле Тан Цзисяня быстро затухало, и это было связано с тем, что расстояние быстро увеличивалось.

У ног Нин Тао есть лестницы, но только что Сяо Чэн, на удивление, не может догнать Тан Цзисянь, который несет человека. Он был немного взволнован, и он выстрелил рукой в быстро исчезающее погодное поле.

Расстояние более ста метров - это менее десятой доли дальности стрельбы баржи.

Бряк!

Произошёл сильный пожар.

Но она не попала в Tang Zixian, она оставила Tu Wenjin на земле и внезапно изменила направление и ушла в сторону формирования каменного яйца. Падение Tu Wenjin как "бремя", ее скорость была еще быстрее, и темнота была похожа на семицветную дымку!

Этот свет сия был виден только Нин Тао, и баржа в его руке быстро двигалась в сторону, но она не могла зацепиться за Тан Цзисянь. В одну секунду дуло пистолета все еще было направлено на спину Тан Цзисянь, но в мгновение ока она уже была в другом месте. И она продолжала менять направление и вообще не давала ему шанса стрелять!

Помимо темного оружия, у Tang Men также было светлое кунг-фу.

Всего несколькими морганиями Тан Цзисянь уже бросился в Каменное яйцо.

Нинг Тао опустил пушку из баржи, не осмеливаясь поспешно выстрелить. Последний опыт не мог быть менее страшным. Мощность "Баржевого ружья" была настолько велика, что один выстрел неизбежно активировал формирование и привел к его обратному движению.

"Она должна знать секрет этого заклинания". Нин Тао думал в своем сердце, но скорость под ногами была не медленной, он также изменил направление и гнался в строй.

Внутри формирования Каменного яйца Тан Цзы гневно кричал на Нин Тао: "Ты действительно выстрелил в меня!"

Нинг Тао ответил: "Ты шлепаешь мою Небесную Покрышку Небесного Духа одной ладонью, позволяя тебе убить меня, а не меня? Все вы, люди из клана Тан, настолько жестоки?"

"Ты притворяешься мёртвым впереди!"

Нинг Тао был "сиська за сиську": "Будь я проклят, если притворюсь мертвым"? Ты тоже заслужил умереть, когда спрятал в штанах очарование маны?"

"Ты...... ублюдок!" Тан Цзисянь была в ярости, дело не в том, что она прятала талисман, а в том, что талисман долины Инь Чжэнь должен был быть прикреплен к этому месту, запирая ауру и изменяя внешность своего тела с помощью талисмана. Этот амулет является секретным талисманом клана Тан, который был передан только женщинам клана Тан, а также имеет известное имя в клане Тан, которое называется "Амулет убийцы". Но именно такой высококлассный талисман, приехавший к Нин Тао, обернулся запахом, сказав, что она прячет талисман в штанах!

Это приличный пост, а не прятаться!

Нин Тао и Тан Цзисянь преследуют друг друга, так как они не любят друг друга. Tang Zixian имеет культивированную версию легкого кунг-фу Секты Тан, и ее тело легкое и подвижное. Нинг Тао также имеет лестницу у подножия юниорского входа, хотя тело слегка уродливо, скорость на самом деле не намного хуже, не быть выброшенным ею очень далеко может только смотреть на хвостовой фонарь.

Тан Цзисянь быстро двигалась через заклинание каменного яйца, и многофункциональный внешний вид на ее запястье всегда излучал синий свет.

Нин Тао сначала не заметила, и только после долгой погони за ней она вдруг пришла в себя, она не пряталась от него, а стреляла рунами по каменному яйцу!

Будучи способной рисовать руны, она, естественно, знала руны, и она постукивала рунами по каменным яйцам, по-видимому, для того, чтобы открыть заклинание.

Нин Тао сделал то же самое, но, имея в руках только сорок две фотографии, это было далеко не достаточно. Он просто вытащил свой мобильный телефон и гнался за ним, стреляя рунами по каменным яйцам.

Двое мужчин, один перед другим, гнались и один бежал от внешнего края формирования к центру, с востока на запад, с юга на север.

У ворот города Инь Юэ дюжина раненых одичалых Шэннунцзя стояла в ряд, глядя на двух человек, преследующих строй, на месте происшествия находилась группа раненых и пропавших без вести в толпе.

Вся формация имела триста тридцать три каменных яйца, которые имели форму гидромассажной ванны, а центром формации была круглая каменная плита, которая была белой, как нефрит, но имела три спирали черной краски. Когда на него падают глаза, возникает ощущение, что вся каменная плита медленно вращается.

Но это определенно иллюзия, она стоит на месте.

Разум Нинг Тао не мог не вызывать воображения у тех отвратительных жуков, которые выглядели как пауки, но у них были крылья стрекозы, и он не мог не задаться вопросом, может ли быть, что все эти жуки вышли отсюда?

В прошлый раз эти жуки вышли из строя и набросились на него настолько, что ему пришлось открыть дверь, чтобы сбежать, но теперь такого жука не было. Они улетели или куда-то вернулись?

"Стоп!" Танг Цзисянь внезапно издал рев.

Нин Тао остановился на своих следах, а также закончил стучать, иначе бы он не знал, что в этом заклинании есть триста тридцать три каменных яйца.

Тан Цзисянь стояла на каменной гальке, ее удлиненное тело делало ее ноги брюк намного короче, но чем дольше они появлялись, тем длиннее была ее пара ног. Две трети тела - это ноги, и не будет преувеличением использовать эту фразу на ней. Ее бедра также стали более пухлыми благодаря "усадке" ткани, которая имела форму спелого персика, за исключением тонкой кожи, которая была наполнена сладкой плотью. Подняв печать талисмана долины Инь Чжэнь, если бы она была одета в короткую юбку и чулки, удивляешься, сколько мужчин было бы очаровано ее бедрами и ногами.

Тем не менее, Нин Тао уже давно практикуется в организме Цин преследования жесткое сопротивление к стимуляции и красота способность соблазнения, Тан Цзисянь, конечно, так же красива, как полный ангел, но его сердце не имеет колебаний.

Тан Цзисянь стояла высокая, ее глаза холодные: "Раньше я не верил, что Старый Предк умер от твоих рук, теперь верю".

Он не любил, чтобы на него смотрели с высокомерной позиции, он сказал голосом Яна: "Старый родоначальник в ваших устах - злой царь, который убил бесчисленное множество людей и сделал все плохое, я делаю правильную вещь для Небес". Если я осмелюсь убить, я осмелюсь признаться, если вы из клана Тан хотите отомстить, не стесняйтесь прийти, но у меня есть слово, которое я могу сказать прямо перед вами".

"Что ты имеешь в виду?"

"Я слышал, что клан Тан изгнал человека по имени Тан Тяньфэн сто лет назад, он был братом народа Тан Тяньфэн, и я решил, что ты должен быть потомком этого Тан Тяньфэна." После паузы Нин Тао сказал: "Я собираюсь сказать, что как только начнется война, это будет враг, и в это время это будете вы, кто убьет меня, чтобы отомстить за народ Тан Тянь, или я убью вас, и это означает что-то, что не дозволено".

"Ха! Прошли сотни лет, и никто никогда так не осмеливался бросить вызов клану Тан!" Тан Цзисянь холодно сказал: "Как ты смеешь так угрожать мне после убийства Старого Предка, кем ты себя возомнил? Ты действительно думаешь, что сможешь прожить долгую жизнь, если убьешь кого-нибудь из клана Тан?"

Нин Тао пожал плечами: "Я прямо перед тобой, зачем так много болтать ерунды? Приди и убей меня."

"Убью тебя, зачем мне самому это делать?" Как только слова упали, Тан Цзисянь внезапно вскочила, ее фигура покачалась, и в одно мгновение она приземлилась на вершину глаза формирования с тяжелой ногой.

Бряк!

Мощная ударная волна духовной силы распространилась во всех направлениях.

Бряк! Спирали на пласте внезапно закрутились, черные спирали мгновенно расширились, и с грохотом открылось черное, похожее на чернила отверстие. И в тот же момент тело Тан Цзисяня уже летело в обратном направлении.

Отвратительные и ужасные жуки внезапно вылились из ямы, и казалось, будто открываются ворота ада, а тысячи злых призрачных рек, запертых в аду, выливались, как сумасшедшие!

Одолжи нож, чтобы убить!

Нож, который она одолжила, был одним из этих жуков, похожих на пауков, но с крыльями стрекозы!

Базз!

Небо жужжало от звука приливной волны насекомых!

Нин Тао помахал рукой и выстрелил в направлении побега Тан Цзисяня, но пули изысканного баржевого снаряда не смогли проникнуть в плотно упакованные насекомые и взорвались, ударная волна взрыва убила кусок насекомых, но сцена была похожа на камень, брошенный в лужу грязи, только небольшой всплеск грязи и затонул.

Нин Тао не решился остаться еще на секунду, и как только его ноги наступили на каменные яйца под ногами, все его тело выстрелило в сторону города Инь Юэ, как вектор стрелы.

Ого!

Волна одичалых из Шенонгдзя под кайфом.

Какой способ спуститься!

Однако Нинг Тао рано подготовился к этому, и в его руке появилась обычная наклейка с нарисованным кровавым замком, который был приготовлен до его прихода, а в следующую секунду проткнулся ключ от клиники Skyward.

Как только открылась удобная дверь, тело Нинг Тао прилетело. Почти в тот же момент десятки жуков, похожих на пауков, но с крыльями стрекозы, летели за ним в удобную для него дверь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0251 Перебои с ключами**

Глава 0251 Ключевой перерыв Базз!

Доброе и злое динь-динь, таинственное энергетическое поле подавило вниз, десятки жуков, которые выглядели как пауки, но имели пару крыльев стрекозы, были мгновенно подавлены, и все они упали на землю в щелчке звука. Несколько человек дважды боролись, но потом замолчали.

Нин Тао протянул руку помощи и вытер холодный пот со лба, вспоминая опасную ситуацию только что, его сердце было наполнено страхом. В остатках Человека Инь Юэ остались кровавые замки, но в это время он не осмелился вернуться. Что бы случилось с этими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими одичавшими. Он пытался защитить их как можно лучше, но в ответ напал на них своими руками. Звери - это звери, как он может рассчитывать на мирное сосуществование с ними или даже дружбу?

Тан Цзисянь сбежал?

Этот вопрос на самом деле не нужно было угадывать, как Тан Цзисянь могла активировать формирование заклинания, если у нее не было средств, чтобы убежать?

Что касается судьбы Ту Вэньцзиня, то трудно сказать, в зависимости от того, имеет ли он ценность для династии Тан Цзысянь, или имеет ли он ценность для семьи Тан за границей.

Таинственное энергетическое поле Небесной внешней клиники исчезло, а черно-белые ци застряли в Добром и Злом Триподе.

Нин Тао также восстановил душевное равновесие, когда его глаза устремились к падающему на землю червю. Он подошел и попытался протянуть руку и подобрать одну, но через мгновение подумал, что пошел и взял пару хирургических резиновых перчаток и положил их на руки, а затем осторожно подобрал жучок.

Вес тяжелого червя размером с палец примерно равен весу яйца. Кровь, которая просочилась, также была черной и воняла сильным запахом гнилого трупа, и от этого запаха меня тошнило в живот при первом же нюхе!

"Что это, черт возьми, такое?" Сердце Нинга Тао было озадачено, когда его глаза внезапно переместились на червяка на земле.

Парень все еще дрожал и не был мертв.

Сердце Нин Тао пошевелилось, затем положил мертвого червяка, вытащил бамбуковый блокнот, затем поднял червяка, который еще дышал и не умер, и положил его на бамбуковый блокнот.

Дав червяку диагноз, Нин Тао до сих пор в первый раз, он ожидал, что это не будет успешным, но это единственный способ, который он может придумать, чтобы понять этого червя.

Через несколько секунд Нин Тао случайно бросил червяка, который еще не был мертв, на землю, а затем открыл бамбуковую тетрадь учетной книги.

Появилось содержание бамбуковой книги учета: паук-душегуб, великий инь, свирепый мертвец, любит есть человеческие духи, может спать три тысячи лет без пищи, а дом из сетки - это дом мертвых, не может быть прописан, может быть использован как иньский духовный материал.

Нинг Тао выглядел ошарашенным.

Получается, что этот червь называется душераздирающим пауком и может спать три тысячи лет без еды и питья. Дом Узлов - это дом вымерших. Разве это не значит, что в настоящее время, если у определенной семьи есть определенная семья, эта семья умрет? Это действительно опасно и зло!

Глаза Нин Тао упали еще на одно предложение, и в его сердце возникла загадка: "Великая Иньская свирепая мертвая штука... мертвая штука... может ли эта штука быть из Подземного мира? Неужели в этом небе и на земле действительно есть потусторонний мир?"

Внезапно, открытый массив глаз появился в его сознании, темный вихрь внезапно появился, и паук, жаждущий души вырвался из вихря. Это зрелище, оно действительно было похоже на открытие ворот ада и освобождение злых мирских существ! Тогда кожа его спины долго покалывала, может быть, заклинание каменного яйца было связано с адом?

"Бамбуковая записная книжка говорит, что она может быть использована как Духовный Материал Инь, не является ли Духовный Материал Инь Духовным Материалом Инь"? Думая так в сердце Нинг Тао, он все больше и больше чувствовал, что в этом мире действительно есть преисподняя.

Хотя я не знаю, какой эликсир этот паук, пожирающий душу, можно использовать для усовершенствования, но такие вещи, выбрасывающие его, могут не обязательно загрязнять окружающую среду или даже наносить вред невинным людям, но его сохранение может сыграть роль на всякий случай, тогда почему бы не оставить его себе?

Думая так, Нин Тао собрал тела десятков жаждущих души пауков и разместил их на полках с двумя алтарями лекарств. В будущем он не был уверен, что у него будет возможность открыть библиотеку свитков Священного Писания и библиотеку снадобий Небесной Внешней Клиники для получения продвинутых снадобий, отличных от рецептурных, и в то время он, возможно, не сможет усовершенствовать мощные снадобья вместе с Пожирателем Души Пауком.

Собрав вещи, Нин Тао подумал, что опасности не будет, затем он открыл удобную дверь в пропасть и вошел.

Рамбл!

Как только Нин Тао вышел из двери удобства, он услышал звук трясущейся земли, трясущейся земли в лесу бездны, блок валунов, падающих сверху, огромные деревья ломаются и падают, ярко окрашенный бассейн горячего источника также был поражен блоком падающих камней, родниковая вода бросилась на несколько десятков метров в высоту, некоторые из них даже заполнены непосредственно глыбами валунов!

Землетрясение?

Но, не дожидаясь Нин Тао, чтобы выяснить, что произошло, верхняя часть его головы внезапно потемнела, и большая каменная стена внезапно рухнула, упав на небесах.

Нин Тао повернулся, сделал прыжок и бросился в дверь удобства, которая еще не была закрыта.

Возвращаясь в Небесную внешнюю клинику, Нинг Тао сидел на земле с одной ягодицей и сильно задыхался, на этот раз он был поистине в ужасе.

Прежде чем пришло время разгадать тайны народной цивилизации Луны Инь и этого огромного заклинания, бездна рухнула, похоронив все. Этот результат он не хотел принимать, он смотрел на кровавый замок на каменной стене, замок с кровью, в который он только что вернулся, исчез, даже замок с кровью, который он оставил в Лунном городе Инь.

Теперь в этой ситуации, даже если бы Ма Тонгтон и Ян Чен все еще помнили о той пропасти и сообщали о ней стране, копать было бы невозможно.

Точно так же, Нинг Тао сидел тихо некоторое время, прежде чем успокоить дыхание. Он вернулся в арендный дом и распечатал все сделанные им фотографии. Всего было триста тридцать три фотографии, на каждой из которых была своя руна, и, к сожалению, он не узнал ни одной из них.

Нин Тао забрал все фотографии в клинику "Небесный выход" и сохранил их на полках, затем открыл кровяной замок, который привел в комнату в приюте "Солнечный свет". Тан Цзисянь - очень опасный человек, и с учетом того, что Цинь Чжуй, Бай Цзин и Инь Мо Лан, скорее всего, являются ее мишенями, ему нелегко спешить назад.

Ногу в дверь удобства, легкий аромат в носу.

Цинь Чжуй лежал на кровати и спал, тонкое хлопчатобумажное одеяло наполовину покрывало его тело, в то время как пара белоснежных длинных ног и половина ягодиц были обнажены без покрытия, его кожа была белой, как нефрит, и изгибы провоцировали.

Нин Тао замер на мгновение, эта ситуация была явно неожиданной, он ожидал, что Цин Чжуй будет жить с Бай Цзин в ее пещере, но он не ожидал, что будет спать в его постели. Он пытался отступить, но, не дожидаясь, пока он поднимет ногу, Цинь Чжоу открыл глаза.

Дверь удобства клиники за пределами неба была закрыта, и Нинг Тао хотел отступить, если он не откроет ее снова.

"Что случилось? Почему на тебе столько крови?" Цинь Чжуй моргнул и подошел к Нин Тао, его лицо наполнилось нервным и тревожным выражением лица.

Только тогда Нин Тао понял, что на нем все еще была одежда, которая была вытащена из тела и покрыта кровью. Дело не в том, что он пришел в спешке, а в серии битв прошлой ночью, особенно в окончательном возвращении в бездну, все еще почти похоронен заживо, истощение и шок, и навязчивые идеи, которые наполнили его настолько, что он проигнорировал одежду на его теле.

"Брат Нинг, ты говоришь?" Цинь Чжоу был на грани слез в спешке.

Затем Нин Тао вернулся к своим чувствам и нежным голосом сказал: "Я в порядке, одежда сорвана с тела, я не ранен".

Цинь Чжуй был мгновенно освобожден, и движение покрытия его груди взбудоражило пульсацию.

Нинг Тао не осмеливался смотреть, разговаривая, чтобы отвлечься: "Кстати, зачем ты здесь?"

Цинь Чжуй сказал: "Мы с сестрой собирались остаться в своей пещере после того, как закончим дела компании, но позвонила сестра Су Я и попросила меня вернуться с тобой на ужин. Я должен был прийти один, когда тебя не было рядом. После еды я остался в твоей комнате, и подумал про себя, что ты, должно быть, вернулся в свою комнату, так что я ждал тебя в твоей постели".

Так что я буду ждать тебя в твоей постели, и с таким простым предложением, усталость и нервозность Нин Тао мгновенно исчезли с большим запасом. Приятно иметь дома женщину, мужчины, уставшие и обиженные, приходят домой и расслабляются.

"Я помогу тебе раздеться, принять душ и переодеться в чистую рубашку." Цинь Чжоу сказал, что помогая Нин Тао раздеться.

Нинг Тао не отказался, наслаждаясь нежным обслуживанием "женщины дома".

Цинь Чжуй не спрашивала его, через что он прошел, по ее мнению, важно было только то, что он благополучно вернулся, и гораздо важнее было раздеть его и искупать, чем узнать об избиении и убийстве.

Однако, когда остался последний, как Нин Тао мог больше не получать от этого удовольствия, он несколько нервно сказал: "Это будет, не нужно, я одет и постираю, ты поможешь мне собрать одежду".

Оставив слова, он сбежал, как будто в туалет.

Ледяная холодная вода излилась с навеса лотоса, и Нин Тао закрыл глаза, его разум наполнился жаждущими души пауками, которые льлись со всего неба, а также тела одичалых Шенонгдзя и вооруженных людей Черной пожарной компании, которые упали в лужу крови.......

Как эти ужасные воспоминания могут просто исчезнуть и исчезнуть?

Ничего себе!

Занавес был внезапно оттянут назад и Цин погнался за ним.

Мысли Нинга Тао внезапно отступили, и он нервно опустил руки в панике: "Что ты............... собираешься делать?"

Цинь Чжуй сказал: "Ты такой беспечный, что не взял банное полотенце или шампунь, чтобы вымыть волосы, я принесу их тебе, иначе как ты будешь купаться"?

Эта ворчливая жена, как ворчливые слова, поставила Нинга Тао безмолвным, да, ты такой беспечный, не бери шампунь для полотенец, я тебя приведу, у тебя есть какие-нибудь комментарии?

Цинь Чжоу положил банное полотенце и шампунь на полку, не уезжая, улыбаясь, как он сказал: "Брат Нин, позволь мне натереть тебе спину, она грязная, ты не можешь помыть ее сам".

Вода из головы лотоса давно промокла на ее теле, голубая ткань была похожа на слой полупрозрачной бумажной пасты на ее коже, сказала туманная и ясная, сказала ясная, но туманная.

"Нет необходимости, я, я могу сделать это сам". Нин Тао больше не мог себя контролировать, насколько он мог видеть, кто осмелился сказать, что Цинь Чжуй был змеиным демоном, она явно была женщиной с плотью и кровью и душистым запахом!

Не желая этого, Цинь Чжоу протянул руку Нин Тао, но Нин Тао подсознательно уклонился от этого.

Атмосфера в стесненном пространстве была немного неловкой, но наполненной неким таинственным элементом.

Через несколько секунд Цин вздыхает: "Похоже, мне все еще нужно поторопиться и найти тебе жену, прежде чем я смогу, хм, я буду ждать тебя снаружи, позвони мне, если я тебе понадоблюсь".

Нинг Тао вздохнул с облегчением: "Хорошо".

Но он, очевидно, не осмелился попросить ее войти. Разве это не только ради него?

После поспешного принятия душа Нин Тао завернулся в банное полотенце и вышел из ванной комнаты. Цинь Чжуй последовал за ним, держа одежду в руках, и подошел к нему, служил ему, чтобы одеться.

"Должен ли я немного отпустить? А как же демоны? Разве Сюй Сянь не живет счастливо с Бай Сючжэнем?" Нежно обслуживаемое Цин Чжоу, сердце Нин Тао начало смягчаться.

Цинь Чжуй поднял пару маленьких штанишек, в углу его рта появилась плохая улыбка: "Подними ноги".

Нин Тао вдруг набрался смелости и поднял не ноги, а руки, он хотел обнять ее и пойти с потоком.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон вдруг зазвонил.

Он подсознательно посмотрел на окно, которое еще не было полностью освещено, и был немного подавлен в своем сердце. И это было в то время, когда ему было трудно набраться храбрости, чтобы сделать этот шаг.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0252 Глава: Лю Бу в человеке, Красный Кролик в лошади**

0252 Глава: Лю Бу в человеке, Красный кролик в лошади, Северная столица.

Нинг Тао подошел к двери комнаты, протянул руку и постучался.

"Давай, давай". Женский голос исходил от двери.

Дверь в комнату открылась, и Цзян Хао взглянул на Нин Тао, который удивленно стоял в дверном проеме комнаты. Она только что звонила Нин Тао два часа, и Нин Тао прилетел, не так быстро в самолете, верно?

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "Почему бы тебе не пригласить меня войти и не присесть?"

Сюй Цзюй не видел, и увидев Цзян Хао, у него было нежное чувство.

Цзян Хао любопытно спросил: "Почему так быстро?"

Нин Тао сказал: "Я приехал в Бейту вчера, чтобы увидеться с пациентом, и я приехал, когда получил твой звонок".

Он не мог сказать Цзян Хао, что он вошел прямо в дверь удобства.

Тан Чжэнь появился в гостиной, посмотрел в сторону двери, за которым последовала улыбка: "Упс, это А Тао, очень редкий посетитель". Секундой позже она начала обратный отсчет времени дочери: "Цзян Хао, что с тобой, ты просто стоишь в дверном проеме и разговариваешь с Тао? Пока никого не приглашай, правда."

Цзян Хао уставился на Тан Чжэня, а потом уступил: "Входите".

Нин Тао вошел в дом, открыл маленькую коробку с лекарствами и вытащил две бутылки изысканных специй, и вручил их Тан Чжэнь обеими руками, улыбаясь и говоря: "Тетушка, я спешу, я не купил никаких подарков, так что я принес только две бутылки специй".

Тан Чжэньке был совсем не вежлив, и протянул руку помощи, чтобы получить две бутылки специй, переданные Нин Тао, улыбку на его лице: "Зачем говорить такие вежливые вещи? Тетя не считала меня аутсайдером, твои родители скончались слишком рано, если ты не возражаешь, можешь относиться ко мне, как к матери".

Нинг Тао не посмел ответить.

Цзян Хао посмотрел на Тан Чжэнь: "Мама, ты же не пил сегодня за завтраком?"

Тан Чжэнь до сих пор пялится: "Какое тебе дело до матери, я только что выпил ее, и что? Это не твое дело, если я поговорю с Тао. А еще, я что-то не так сказал? Как может такой милый ребенок, как Атао, не иметь мать, которая причиняет боль?"

Цзян Хао нежно погладил ее по лбу, но голова все еще казалась опухшей.

Тан Чжэнь посмотрела на Нин Тао, обычная теща несколько раз смотрела в глаза зятю, а потом с радостью сказала: "А Тао, я сейчас куплю овощи, сегодня в полдень поем дома, ладно? Как раз вовремя, ты пригодишься в двух бутылочках "Baby", а тетя приготовит тебе что-нибудь вкусненькое".

Нинг Тао кивнул: "Хорошо, я просто..."

Не дожидаясь Нин Тао, чтобы закончить свое предложение, Цзян Хао прервал его: "Не сегодня, ситуация является срочной, Тао вы должны пойти со мной".

"Так волнуешься?" На цвет лица Нинг Тао слабый взгляд.

"Поехали, по дороге". Цзян Хао сказал.

Тан Чжэнь в депрессии сказал: "Я сказал Цзян Хао, что с тобой? Атао только что вошел в дверь, и ты забираешь его, даже не сделав глотка воды, как ты можешь быть таким?"

У Цзян Хао на лице было серьезное выражение: "Товарищ Тан Чжэнь, очень важный ученый тяжело болен, я должен взять А Тао, чтобы спасти его, время - жизнь, как вы думаете, я спешу"?

У Тан Чжэнь было разочарованное выражение лица, но она больше ничего не сказала.

Это было причиной звонка Нин Тао рано утром, но по телефону она только сказала, что у нее есть кое-что очень важное, о чем она хочет с ним встретиться, и попросила его встретиться с ней в Бейтоу.

Нинг Тао смогла появиться у своего порога в мгновение ока, но, во-вторых, подумала, что еще слишком рано объяснять. Итак, он сделал несколько косметических мазей и специй и дал их Цинь Чжуй, чтобы она отвезла их в Бай Цзин, прежде чем открыть дверь удобства Бэй Ду.

Его дверь была на крыше этого жилого дома, и было удобно прийти к ней домой, вниз по лестнице.

Секундами позже внедорожник Warrior покинул подразделение и вышел на полосу движения.

"Чем ты занимался в последнее время?" спросил Цзян Хао.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Чем еще я могу быть занят, я врач, практикующий медицину для лечения болезней".

На самом деле было много вещей, которые он хотел ей рассказать, например, о том, что случилось под пропастью Шэннунцзя и останках людей Инь Юэ, но он не мог и не мог открыть свой рот. Она имела статус старшего агента в Бюро специальных служб, и его руки были покрыты кровью. Хранение этих пропитанных кровью секретов в вашем сердце - благонамеренное укрывательство.

"Я не верю в это." Цзян Хао сказал.

Нин Тао сменил тему: "И все же, не говори обо мне, я звонил тебе несколько раз, а ты не отвечал, что ты задумал?"

"Проект "Родословная"." Брови Цзян Хао внезапно наполнились еще большим количеством облаков печали, и его голос стал тяжелым: "Лян Кэмин дезертировал, и Чу Исионг, который известен как живое ископаемое в биологическом мире, получил приказ сформировать команду для изучения этого вопроса, но у него была только небольшая бровь".

"Это тот старый ученый по имени Чу Исионг, которого ты хочешь, чтобы я лечил?" Нинг Тао спрашивал.

Цзян Хао кивнул: "Он сумасшедший, ситуация сложнее, чем Линь Цинхуа тогда, лучшие больницы и врачи в стране не правили им хорошо. Я рекомендовал тебя моему начальству, которое согласилось дать тебе попробовать."

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Это нормально - обратиться к врачу за лекарством, но я не могу понять, ясно зная, что проект "Искатель предков" неправильный и опасный, почему ты все еще хочешь начать его?".

Цзян Хао сказал: "Нужно ли сдаваться, когда есть трудности и опасности? В первые годы существования нашей нации атомная бомба была разработана в безденежной среде, а многие научные работники были заражены радиацией и в конечном итоге развился рак. Если они боятся лишений и смерти, то где нынешний день, когда страна богата, а люди в безопасности?".

Нин Тао горько улыбнулся, он на самом деле знал очень хорошо, что независимо от того, что он сказал, это не повлияет на проект поиска предков. Все должно уступить место перед лицом национальных интересов.

"Возможно, до тех пор, пока я доработаю истинную формулу Искания Дэна и дам ей полную формулу Дэна и Искания Дэна, проект Искания Дэна прекратится, верно?" Нинг Тао так думал в своем сердце.

"А Тао, Чу Лао - респектабельный старый ученый, пожалуйста, убедитесь, что вы его вылечили". Цзян хорошо рассмотрела Нин Тао.

Нин Тао собрал свои мысли: "Я сделаю все, что в моих силах, будьте уверены, пока нет несчастного случая, я смогу вылечить его".

"Я чувствую облегчение, когда ты так говоришь." Цзян Хао снова взглянул на Нин Тао: "Кстати, где твоя симпатичная медсестра, почему она не пошла с тобой?"

"Ты смотришь на дорогу и ездишь.........."

"Ты пытаешься сменить тему?"

Поговорим об этом, коляска Воина пришла в санаторий. Цзян Хао припарковал свою машину и привел Нин Тао на отдельную виллу.

Как только они вошли, их встретила женщина с цветущими седыми волосами и молодость. Лицо женщины было непринужденно теплым, но в ее глазах был и намек на удивление и сомнение. Молодой человек обладает длинной фигурой, красивым лицом, хорошим имиджем и темпераментом, это вид элитного таланта со знаниями и культивированием, культивируемый старой интеллектуальной семьей.

Нин Тао стоял на стороне Цзян Хао, также безудержно.

Цзян Хао представил: "Доктор Нин, позвольте представить вам, эта тетя - жена старейшины Чу, Ян Линчжи, а это сын старейшины Чу, Чу Хаозе". Затем она добавила: "Тетя Янг, господин Чу, это доктор Нин Тао Нин, которого я специально пригласила".

Чу Хаозе подошел пожать руку Нин Тао и вежливо сказал: "Здравствуйте, доктор Нин, наконец-то я вас жду".

Нинг Тао сказал: "Не за что, ты должен".

Ян Линчжи также подошел и пожал руку Нин Тао: "Доктор Нин, я не скажу ни слова, если вы будете вежливы, я просто скажу слово, и мой старик спросит вас".

Нин Тао сказал: "Я определенно сделаю все возможное, пожалуйста, покажите мне старейшину Чу".

"Доктор Нинг, пожалуйста, следуйте за мной". Чу Хаозе шагнул вперёд, чтобы стать лидером.

Нинг Тао оглянулся на Цзян Хао, а затем последовал за ним.

Цзян Хао знала в своем сердце правила лечения Нин Тао, и она согласилась с ними. Однако, не дожидаясь ее, чтобы догнать Нин Тао, Ян Линчжи взял ее запястье.

"Сяо Цзян, не подходи, я с тобой поговорю." Ян Линчжи сказал.

Цзян Хао сказал: "Что хочет сказать тетя Ян?"

Ян Линчжи перетащил Цзян Хао на несколько шагов в сторону, прежде чем сказать: "Сяо Цзян, этот доктор Нин, которого ты привел сюда, такой молодой, и он носит с собой только маленькую коробку, он в порядке?"

Цзян смеялся и сказал: "Тетя Ян, можете быть уверены, доктор, которого я нанял для Старого Чу, не является обычным врачом, тот, которого я нанял для Старого Чу, является божественным врачом". Раньше был такой же пациент, как Чу Лао, и доктор Нинг вылечил его рукой, так что не волнуйся".

Ян Линчжи издал вздох: "Даже в этой ситуации мы можем позволить ему только попробовать".

Очевидно, она до сих пор не поверила, насколько высококвалифицирован Нинг Тао был в медицине.

Цзян Хао тоже не слишком много объясняла, и сказала: "Тётя Ян, пойдёмте, посмотрим".

Беседа Яна Линчжи и Цзян Хао с Нин Тао действительно была услышана, но он уже привык к скептическому отношению пациентов и их семей к нему, и он не потрудился собрать вещи сам. С тем временем и энергией он мог бы остаться рядом с Добрым и Злым Триподом, чтобы практиковать свою духовную силу.

Впереди Чу Хаозе сделал паузу у двери комнаты, затем протянул руку и постучал: "Папа, доктор здесь".

Внезапно от двери комнаты раздался гневный голос: "Убирайся!".

Чу Хаозе посмотрел на Нин Тао со смущённым выражением: "Доктор Нин, простите, мой отец опять заболел, это не так, когда он выздоравливает".

Нинг Тао сказал: "Все в порядке, не извиняйся, просто открой дверь".

Чу Хаозе толкнул дверь и вошел внутрь.

Нин Тао последовал за ним, и, взглянув на него, увидел старика с сухой, тонкой фигурой, сидящего на пластиковой табуретке. Его лицо было раскрашено во множество цветов, на плечах был занавешен лист, а в руке - пластиковая метла с длинной палкой.

Этот старик - Чу Исионг, высокоуважаемый старый ученый в области биологических наук, но сейчас он выглядит как ребенок.

Глаза Чу Хаозе увлажнились, когда он мягко сказал: "Папа, положи свои вещи, доктор Нинг здесь, чтобы лечить тебя".

Ян Линчжи, который только что подошел к двери, вздыхнул и протянул руку, чтобы стереть углы с его глаз.

Чу Исионг внезапно издал громкий рев: "Я - Фэн Сиань! Ты осмеливаешься драться!"

Фэнфан? Нин Тао мрачно сказал в сердце: "Линь Цинхуа думает о себе, как о Тан Сюаньцзуне, этот Чу Лао, очевидно, думает о себе, как о Лю Бу. Линь Цинхуа очень мало пользовался и неправильно использовал дан кий, и приобрел способность менять лицо после того, как стал новым демоном. У этого Чу Лао в руке кусочек черепа Чу Хонъюй, Дэн, которого он изучал, должен быть ещё более могущественным, интересно, есть ли у него демоническая сила или особые способности?".

"Красный, заряжай!" Чу Исионг неловко двигался с пластиковой табуреткой, зажатой между бедрами, затем ударил метлой в руку по направлению к месту между бедрами Нин Тао.

Нинг Тао не уклонился, он разбудил глаза и нос до состояния взгляда и запаха.

Чу Хао Зе протянул руку и схватил метлу: "Папа, ты будешь сотрудничать?"

Нин Тао сказал: "Господин Чу, вы выходите, и старейшина Чу оставит это мне".

"Хорошо, я пойду первым". Чу Хаозе отпустил метлу и ушел.

Нин Тао снова сказал: "У меня есть свои правила посещения и лечения больных людей, никому не разрешается приходить во время моего лечения Чу Лао, ты можешь это сделать?".

"Можно". Чу Хаозе ответил и вышел из комнаты.

Цзян Хао вытащил дверь комнаты закрытой, затем встал в дверной проем. Это был не первый раз, когда она охраняла дверь для Нинг Тао, и ей даже не нужно было, чтобы Нинг Тао поприветствовал ее, чтобы она знала, что делать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0253 У меня был роман с Соболем Цикадой.**

Глава 0253 У меня был роман с Дяо Цикада. Взглянув на его глаза, Нин Тао увидел демоническую ауру Цин Мэна из тела Чу Исионга, которая была немного сильнее, чем та, которую он видел из Линь Цинь Хуа. Способность Линь Цинхуа как нового демона была изменить лицо, он стал новым демоном, какова была его способность как демона?

Нин Тао продолжал наблюдать за Чу Исионгом, также обдумывая план лечения для него в его сознании. Если это еще одно убыточное дело, которое не в состоянии собрать плату за медицинское обслуживание, то он должен столкнуться не только с проблемой платы за медицинское обслуживание, но что Chu Yixiong не Линь Цинхуа, который хочет быть его учителем, но старым ученым с гордым хребтом и патриотическими чувствами. Если бы Чу Исионг не уничтожил исследовательские материалы и вещи, чтобы искупить свою вину, он бы сохранил память о лечении, которое он получил в клинике, и это означало бы, что его секрет подвергался большому риску быть раскрытым. Вопрос заставил его почувствовать головную боль, просто думая об этом.

"Собачий вор смотрит на алебарду!" Чу Исионг внезапно ударил метлой в руку в лицо Нин Тао. Хотя метла в его руке была пластиковой, она несла в себе демоническую силу, и ее силу нельзя было недооценивать.

Нин Тао протянул руку и схватил пластиковую метлу, открыв рот и сказав: "Брат Фэн Сиань, может, ты положишь свою алебарду Фэн Тянь и поговорим"?

Чу Исионг ругался, "Собачий вор! Отпусти мое квадратное небо, изображающее алебарду!"

Нин Тао плавным рывком вытянул пластиковую метлу в руке Чу Исионга, а затем случайно бросил в угол.

"Ты осмеливаешься!" В глазах Чу Исиона появилась зеленая ость.

Нин Тао внезапно ударил ногой по пластиковой скамейке, пластиковая скамейка щелкнула и сломала ногу, сидя на ней, Чу Исионг сразу же упал на землю.

"Красный кролик"!

"Папа?" За дверью был голос Чу Хаозе, полный беспокойства и тревоги.

"Господин Чу, не нервничайте, вы тоже не можете войти, у доктора Нинга есть свои правила лечения пациентов." Это голос Цзян Хао.

В конце концов, Чу Хаозе не пришел.

Тем не менее, за дверью снова появился обеспокоенный голос Ян Линчжи: "Доктор Нин, будьте осторожны, мой старик стар, он не выносит жеребьевки".

Нинг Тао ответил: "Не волнуйся, у меня есть моя доля".

За дверью царила сиюминутная тишина.

Нин Тао, однако, знал, что Ян Линчжи и Чу Хаозе только некоторое время молчаливы, и что однажды в доме произошло что-то еще, что беспокоило мать и сына, возможно, мать и сын ворвутся в дом. Тем не менее, он не сдался и продолжает стимулировать Чу Хао Цзе, и он говорил с Чу Исионг снова, "Фэн Сянь, Дяо Цикада спит со мной, и ее тело нежное и гладкое. Она сказала мне, что давно бросила тебя и что только я могу дать ей счастье, ты знаешь, кто я? Я твой законный отец, Дон Чжуо!"

"Взволнованный Чу Исионг внезапно выпустил рев и выбросил "рыжего зайца" на руки, прыгнул с земли и набросился на Нин Тао".

Нинг Тао не двигался, просто посмотрел на него.

Чу Исионг схватил Нин Тао за шею, как только смог, в его глазах вспыхнула зеленая ость, и он заревел, как сумасшедший: "Дон Чжуо Питоу! Убей тебя!"

Несмотря на задушение, Нин Тао не двигался, а вместо этого без паники открыл маленькую аптечку, достал из маленькой аптечки бамбуковый набросок конспектной книги и наклеил его на руку Чу Исионга.

Он побудил Чу Исиона напасть на него, а не просто поставить ему диагноз с помощью Бамбукового наброска в Книге отзывов, у него также была цель, и это было для Чу Исиона, чтобы раскрыть свою демоническую сторону и показать свою способность как нового демона.

Руки Чу Исионга продолжали сильно толкаться, но шея Нин Тао была похожа на шею дерева, как бы он ни щипал, он не мог остановить дыхание Нин Тао. Он не смог даже ушибить этот слой кожи на шее Нинг Тао, не говоря уже о том, чтобы сжать мышцы, чтобы перекрыть артерии и дыхательные пути.

Через несколько секунд Нин Тао снял с маленькой руки Чу Исионга бамбуковый набросок конспектной книги, но, не дожидаясь, пока он откроет ее и посмотрит, из уст Чу Исионга внезапно появилось предложение.

"Святая гора..........................................................................." Чу Исионг многократно скандировал это слово, но что странно, так это то, что голос не его, а голоса женщины, которая подражала ему, прекрасный голос с демонической аурой.

Это то, на что Чу Исионг был способен как новый демон?

Нин Тао на мгновение замер, уставившись прямо на Чу Исионг. В его глазах почти все глаза Чу Исиона были зелеными и полностью демонизированными.

"Святая гора............................." Чу Исионг все еще пел.

"Что ты пытаешься сказать? Давай, говори быстрее". Нин Тао призвал, и его разум внезапно вспыхнул для кого-то, кто пришел, краснокожая женщина, которая существовала в прошлом пространстве-времени.

В последний раз, когда он видел ее под наркотиками аллергической реакции остатков Предка Ищущий Дэн, ее губы, казалось, двигаться и сказать что-то ему. Но он вообще не слышал ее голоса. В этот момент Чу Исион подражал женскому голосу, скандируя "Священная гора", и ему вдруг захотелось пойти к ней.

Это не неоправданные спекуляции, а условные умозаключения.

Краснокожая женщина, существовавшая в прошедшем времени, в каком-то смысле была на самом деле спрятана в "Поиске предков" Дэна. Он мог видеть ее, только если у него была аллергическая реакция на предков Дана, так что это имело смысл, что Чу Исионг, который стал новым демоном из-за его исследования предков Дана, получит некоторую информацию от предков Дана после того, как он был полностью демонизирован.

"Святая гора............................................................................................" - это всё, что выходило из уст Чу Исяна, когда он подбрасывал и поворачивал, и вокальные характеристики женщины становились всё более слабыми.

Нин Тао также все больше и больше тревожился в своем сердце: "Что это за гора - Священная гора? Это ты женщина в красном? Что ты пытаешься мне сказать?"

К тому времени, как он засмеялся, голос женщины полностью исчез, а зеленый навес в ее глазах стал слабее и блеклее, прежде чем окончательно исчезнуть.

Внезапно, Чу Исионг упал назад с толчком в талии.

Нин Тао нервно протянул руку помощи и отнес его на кровать. Он сел на край кровати и открыл бамбуковый эскиз бухгалтерской книги.

Появляется содержание бамбуковой учетной книги: Чу Исионг, родившийся в начале мая в год Динвэй (1967), человек высочайшего добра. Первая доброта сыновнего благочестия и уважения к родителям - это вычисление 10 баллов добродушия, вторая доброта развивающих лекарств - вычисление 513 баллов добродушия, третья доброта помощи 35 детям, не посещающим школу - вычисление 105 баллов добродушия, а вторая доброта создания новых демонов - вычисление 7 баллов злых помыслов и грехов...........

Эта хорошая идея - заслуга!

Нинг Тао пожал руку, поразив бухгалтерской книгой Бамбук Джейн чуть не упал на землю.

Верхний Добрый Человек, это был первый раз, когда я встретил его, для него счастье действительно пришло так внезапно! Он беспокоился о трудностях заработка, но не ожидал, что Цзян Хао преподнесет ему такой замечательный подарок, просто позвонив! До тех пор, пока он заслужил эту Добрую Нирвану, он сможет открыть любую из двух дверей сокровищницы в клинике "Небеса за пределами" и получить больше ресурсов для возделывания!

Нин Тао внезапно вспомнил что-то, и сказал темно в своем сердце: "Это Чу Исионг потому что он исследовал снадобье, и массы Enze собрали такие ужасные хорошие мысли и заслуги, чтобы стать лучшим хорошим человеком, но его ситуация такая же как у Линь Цинхуа, почему Линь Цинхуа должен уничтожить то, что он исследовал, чтобы искупить его грехи, но у Чу Исионга нет такого пункта об искуплении?".

Та же самая "болезнь", а не тот же рецепт, действительно странная вещь.

То, что я прописал Линь Цинь Хуа, было заветом предписания греха злого ума, и условие искупления, касающееся завета предписания греха злого ума, должно было быть достигнуто, чтобы искупить грех. Но Чу Исионг - человек высочайшего добра и имеет огромные заслуги в своем теле, и его рецепт - это хорошее прочтение рецепта заслуг, и вообще не будет никакого пункта об искуплении!".

Думая так, сердце Нин Тао билось от волнения, если бы Чу Исионг уничтожил проект "Поиск предков", то это количество хороших мыслей и заслуг более чем на пять тысяч очков было бы эквивалентно медицинским деньгам, висящим в небе, он вряд ли смог бы их заработать. Но оказалось, что это был рецепт "Доброе ностальгическое заслуга", тогда проблема была бы решена, все, что от него требовалось - это привести Чу Исионга в небесную клинику, и он бы заработал эту огромную сумму денег для клиники!

Пять тысяч двести пятьдесят пять очков Доброй ностальгии за заслуги, перед такой большой суммой медицинских расходов он забыл даже голос подозреваемой краснокожей женщины.

В это время Чу Исионг снова открыл глаза, безмолвно посмотрел на потолок и пробормотал: "Закрытая Луна, я полечу на ветру и присоединюсь к тебе.............................".

Закрытая Луна, это псевдоним Диао Цикады, он действительно думает о себе, как о Лю Бу.

Нинг Тао уже принял решение, он убрал бамбуковую тетрадь и встал, чтобы открыть дверь своей комнаты. Как только он открыл дверь, он увидел спину Цзян Хао, стоящую прямо перед ним. В этот момент она, казалось, превратилась в Чин Чжоу, его преданного привратника.

Ян Линчжи и Чу Хаозе, которые ждали у двери, последовали за ними и собрались вместе.

"Доктор Нинг, как мой отец?" Чу Хаозе спросил с тревогой.

Ян Линчжи был еще более обеспокоенным и воспользовался поворотом Цзян Хао, чтобы пройти мимо него и войти в дом, сказав с тревогой, когда он шел, "Старый Чу, как ты?".

Чу Исионг взглянул на Ян Линчжи и яростным голосом сказал: "Откуда взялась крона? Убирайся отсюда! Я возьму голову твоей собаки!"

Ноги Ян Линчжи на мгновение замерли, и слезы бесспорно стекали по ее лицу. Как она могла не грустить, когда ее любовник, который зависел от нее большую часть своей жизни, вдруг не узнал ее, и забил ей голову в таком плохом тоне?

Нин Тао сказал: "Тетя Ян, не торопись. Я только что проверил его на Чу Лао, никакого лечения пока нет".

Чу Хаозе с тревогой сказал: "Доктор Нин, что это у моего отца?"

Нин Тао слабо сказал: "Демоническая болезнь, которая является злом в организме, вы можете также понять его как психическое заболевание. Его телесные функции и даже мозговые нервы в порядке, больница не находится под властью закона. Но у меня есть лекарство, лекарство от болезни".

У Чу Хаозе было озадаченное выражение лица, он, очевидно, не понимал, что за болезнь была "демоническая зло в теле".

"Тогда поторопись и дай моему старику лекарство, какие угодно условия, только попроси, мы просто разобьем горшок и удовлетворим тебя." Ян Линчжи сказал сквозь слезы.

Нин Тао сказал: "Мне не нужны деньги на диагноз, я просто повторяю, у меня есть свои правила лечения болезней, вы, ребята, хотите, чтобы я лечил Чу Лао, без проблем, но процесс лечения также имеет определенные риски, я прошу вас, ребята, не заходите, вы можете это сделать?".

Ян Линчжи и Чу Хаозе кивнули в унисон.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда вы все выходите и ждите снаружи."

Ян Линчжи замер на мгновение и последовал за ним на улицу: "Я выйду сейчас же, пожалуйста, убедитесь, что вы исцелите моего мужа".

Дверь в комнату снова захлопнулась.

Нин Тао открыл дверь комнаты задом наперед, проверил шторы, а затем вытащил обычную палку с нарисованным на ней кровавым замком, после чего открыл удобную дверь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0254 Глава Интервенционная терапия**

0254 Глава Интервенционное исцеление Нин Тао взял метлу, которая была брошена в угол стены и бросил ее в Чу Исионг, который лежал на кровати, и сказал затихшим голосом: "Лу Бу, осмеливаешься ли ты драться со мной? Не думаю, что ты осмелишься, Соболь Цикада любит только героев, ты всего лишь рабыня семьи, как ты можешь ей нравиться?"

Чу Исионг был стимулирован, и его тонкое и костлявое тело выпрыгнуло из кровати, схватило метлу и направилось к Нин Тао с убийственной аурой.

Нин Тао открыл дверь удобства и подождал, пока Чу Исионг, который шел перед ним и собирался заколоть его метлой, споткнулся назад в дверь удобства.

"Где собачьи воришки бегут!" Чу Исион гнался за своей метлой в ворота.

Как только Чу Исионг вошел в Небесную внешнюю клинику, на лицах людей на Добром и Злом Триподе появилась улыбка. По мнению Нингтао, это было, наверное, самое счастливое, что он когда-либо смеялся.

Оригинальный убийца Чу Исионг был странно тихим, как только он вошел в Небесную внешнюю клинику, тот, кто исчез, также вернулся к своему телу, он посмотрел на все в клинике в изумлении, последний из его глаз упал на тело Нин Тао, замер на полминуты до того, как вынесли приговор: "Ты............

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Старейшина Чу, меня зовут Нин Тао, я врач, которого пригласил Цзян Хао, если вы больны, я вас вылечу".

Выражение Чу Исиона дрейфовало: "Это исследование........".

Нин Тао сказал: "Ищущий предков предмет, сам по себе является ошибкой учиться, это эликсир, обычный человек не может овладеть им".

"Разве не легко и просто проводить научные исследования? Проект "Поиск предков" имеет большое значение и ценность для нашей страны, когда я, Чу Исионг, когда-нибудь был дезертиром? Я не боюсь трудностей и никогда не отступлю". Чу И Сюн справедливо сказал, что его дух восстановлен.

У Нин Тао была небольшая головная боль, было нелегко убедить такого старого ученого, как Чу Исионг, который обладал праведным и очень патриотическим духом, а иногда это было даже невозможно. Он должен был заставить его подписаться на лечение, и он беспокоился, что его исцеление отправит его обратно в исследовательскую группу проекта Ancestry. В то время у Чу Исиона уже не было хороших мыслей и заслуг, и если бы он снова стал новым демоном, то был бы только один способ искупить его грехи, и он, вероятно, потерял бы свою долгую жизнь и великое благословение следующей жизни.

Подумав об этом, Нин Тао открыл маленькую аптечку, достал маленькую фарфоровую бутылочку, откупорил бутылочку и налил в ладонь остатки Древнего Поискового Дана, который он сделал, затаил дыхание и передал их Чу Исионгу: "Чу Лао, это настоящий Древний Поисковый Дан, в рецептах, которые вы используете, есть много ошибок".

Чу Исионг не мог дождаться, чтобы взять Дэн Поиск предков из рук Нин Тао, передавая его в глаза, чтобы увидеть и понюхать его носом.

Нин Тао снова вытащил формулу дана и передал её Чу Исионгу, чтобы тот посмотрел: "Это правильная формула дана, Чу Лао, посмотри".

Чу Исионг полминуты смотрел на Дан Фан, прежде чем вышло предложение: "Эти штуки.........."

Нинг Тао сказал: "Ищущий предков Дэн - эликсир мира культивирования, а легенда гласит, что это бессмертный Дэн, вы понимаете, если я скажу?". Это не наркотик, который могут придумать научные исследования, поэтому я говорю, что ваш предковый проект по нахождению неверен, потому что что, что бы вы ни делали, все, что вы можете получить, это неправильный результат".

Чу Исионг замолчал, его настроение заметно понизилось. Он столько отдал и теперь понял, что идет по неправильному пути. Изначально он не верил, что в этом мире есть бессмертные или демоны, но его воспоминания о том времени, когда он был болен, теперь можно отчетливо вспомнить, и он даже не знал своей любви и сына, полного всякой ерунды. На мгновение его сердце было совершенно запутано, и он больше не знал, что делать.

Нин Тао сказал: "Старший Чу, вы уважаемый старый ученый, ваши знания и опыт могут помочь многим людям. Ваша жена и дети также должны быть самой важной частью вашей жизни для вас, и теперь перед вами стоят два пути, один из которых - отказаться от поискового проекта предков и вернуться к нормальной жизни и использовать свои знания и опыт на благо большего количества людей, чтобы вы тоже могли провести остаток своей жизни с женой и сыном в спокойной и счастливой старости. Другой путь - отказаться от моего лечения, а это путь безвозврата, вы, вероятно, умрете, и это причинит боль многим людям. Это все, что я могу сказать, выбор за тобой".

Чу Исионг на мгновение замолчал, когда вернул Нин Тао и кубик Дана, и остатки Древнего Поиска Дана, а затем сказал: "Я принимаю лечение".

Идти по пути, который, как он знает, неправильно, бросить свою жену и детей, или даже навредить невинным - это то, чего он не сделает.

Нин Тао открыл улыбку, когда собрал куб дана и оставшуюся версию дана "Поиск предков", а затем начал выписывать рецепт доброй нирваны "За заслуги". Он показал Чу Исионгу формулу и остатки Данского поиска предков с целью, Чу Исионг забыл бы все, что было в этой клинике после того, как покинул клинику, он вмешался в воспоминания, связанные с Данским поиском предков в клинике, Чу Исионг забыл бы все, что было связано с Данским поиском предков после того, как покинул бы эту клинику. Это равносильно "интервенционной терапии", которая также является хорошей вещью для Чу Исионг.

В то время как Нин Тао сидел за своим столом и писал "Договор о добрых монашеских заслугах", Чу Исионг посмотрел на лицо человека на Добром и Злом Триподе, лицо человека было полно улыбок, и постепенно он также открыл улыбку.

Нин Тао написал рецептурный лист "Доброе ностальгическое заслуга" и разместил на нем рецепт дана, а затем сказал: "Старейшина Чу, подпишите его и примите это лекарство после того, как подпишите его".

Чу Исионг подошел к столу, взял ручку и подписал: "Доктор Нин, когда мне станет лучше, я хотел бы угостить вас чашечкой чая, и давайте приятно поболтаем, вы не против?"

Нинг Тао улыбнулся и кивнул: "Конечно".

Тем не менее, он знал, что Чу Исион даже не вспомнит, кем он был после того, как вышел отсюда, так как же он мог выпить с ним чаю?

Чу Исионг съел бутик Дэн по первичному рецепту, затем пришло облако зеленого дыма и проглотило его...........

За дверью.

"Почему не было никакого движения?" Ян Линчжи не мог спрятать дыхание.

Цзян Хао сказал: "Тетя Ян, не торопитесь, поверьте, доктор Нин точно вылечит старого Чу".

Чу Хаозе взглянул на плотно закрытую дверь комнаты и с некоторым беспокойством сказал: "Госпожа Цзян, дело не в том, что я неграмотна, а в том, что доктор Нин такой молодой, он действительно хорош?".

Цзян засмеялся и сказал: "Поначалу я так и думал, но доктор Ке Нин вылечил моего парализованного отца всего несколькими серебряными иглами".

"Правда?" Чу Хаозе выглядел удивлённым.

Цзян Хао сказал: "Конечно, это правда, как я могу тебе врать".

Как раз тогда в комнате произошло внезапное движение, и после ряда шагов дверь комнаты распахнулась, и в дверном проеме появился Нин Тао.

"Как мой старый напарник?" Ян Линчжи сказал с тревогой.

"Как мой отец?" Чу Хаозе был так же взволнован, как и его мать, и его глаза смотрели в комнату, как он говорил.

Чу Исион лежал на своей кровати, не двигаясь.

Нин Тао сказал: "Болезнь старейшины Чу излечена, он спит сейчас, разбудите его позже". Кроме того, он, наверное, кое-что забудет, не волнуйся, все нормально, через некоторое время все будет в порядке".

Чу Хаозе и Ян Линчжи не могли дождаться, чтобы пойти в комнату, так взволнованы, что даже забыли сказать Нин Тао спасибо.

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао и стонал зубами: "Я знал, что ты сможешь это сделать".

Нинг Тао улыбнулась: "Пойдем, сделаем комплимент по дороге".

Цзян Хао слегка замерз: "Разве ты не ждешь, пока проснется старейшина Чу?"

Нинг Тао сказал: "Ты знаешь мои правила, не жди".

Цзян Хуо заткнул угол своего рта: "Хорошо, я пойду поговорю с тетей Ян".

"Ты иди и поговори, а я подожду снаружи." Нинг Тао подошел к гостиной с маленьким сундуком с лекарствами на спине.

Не дожидаясь, пока Нин Тао выйдет за дверь, Чу Хаозе погнался за ним. "Доктор Нин, почему вы просто ушли? Останься на ужин, и, кстати, мы даже не заплатили тебе за консультацию, сколько это стоит?"

Нин Тао сказал: "Я уже говорил, что у меня есть свои правила лечения болезней, я не беру плату за консультации и не ем".

"Это......" Чу Хаозе замерз на месте.

Однако Нин Тао не произнес ни одного лишнего слова и сделал шаг за дверь. Он не может окунуться ни в какие деньги пациентов клиники, и уж точно не может остаться, чтобы поесть. Он не мог дождаться, когда вернётся в клинику и откроет дверь, весь его разум был на пяти тысячах двухсот пятидесяти пяти очках Заслуги Доброго Чтения и на двух дверях клиники, так что он не мог остаться и не тратил время впустую.

Цзян Хао прошла мимо Чу Хао Зе, которая, как она говорила, стояла в оцепенении: "Его правила такие странные, что я к ним привыкла". Тогда мы с доктором Нин вернемся первыми и не забудем позвонить мне, когда старина Чу проснется".

Чу Хаозе кивнул, и вдруг вспомнил что-то, он сделал еще один большой шаг навстречу Нин Тао, который уже вышел, вытащил визитку между прогулками, и после того, как догнал Нин Тао, вручил ему обеими руками: "Доктор Нин, это моя визитка, если есть что-то, что может быть полезным для меня, просто свяжитесь со мной".

Нин Тао взглянул на карточку Чу Хаозе и был слегка удивлен, что Чу Хаозе на самом деле был консулом консульства в Осаке.

В этот момент из гостиной вдруг раздался голос Ян Линчжи: "Хао Цзе, иди посмотри, твой отец проснулся и хочет тебя видеть!".

Звук был полон волнений и радости.

"Доктор Нинг, вы тоже идите посмотрите." Чу Хаозе сказал, тоже взволнован.

"Я оставлю все как есть, пока." Нинг Тао закончил говорить, повернулся и ушел.

Чу Хаозе был смущен и смотрел на Цзян Хао так, как будто просил о помощи.

Цзян Хао слегка пожал плечами: "Он такой же, иди проверь своего отца, не забудь позвонить мне".

Чу Хаозе кивнул, повернулся и побежал внутрь.

Направление вездехода воина, Цзян Хао использовал послесвечение угол его глаз, чтобы измерить Нин Тао, угол его рта спрятал немного трудно обнаружить улыбку.

"Не позволяйте Чу Лао больше изучать медицину поиска предков." Нинг Тао нарушил тишину в машине.

Цзян Хао сказал: "Это не нуждается в твоих словах, и вершина больше не позволит Чу Лао изучать это. Но я думаю, что кто-то другой будет работать над этим, но я не знаю, кто это будет".

Нинг Тао молчал, это был порочный круг, но он ничего не мог с этим поделать.

"А Тао, ты так хорош в медицине, тебе также нужно провести некоторые исследования в области медицины, после того, как ты вылечил Линь Цинь Хуа и Чу Лао туда-сюда, ты должен знать что-то о медицине поиска предков, верно? Скажи мне, что это за наркотик?" Цзян Хао сказал, что вопрос, похоже, зарождался у нее в голове долгое время.

Нинг Тао сказал: "Ты веришь мне, когда я говорю, что это бессмертный эликсир?"

Цзян Хао посмеялся, "Ты шутишь? Благодаря тебе, ты все еще божественный врач из Медицинского университета".

Вот в чем проблема, Ищущий Предков Дэн - Бессмертный Дэн, но никто в это не поверит.

"Давай вернёмся к ужину, и я провожу тебя сегодня днём, как насчёт того, чтобы сходить в кино"? Цзян Хао сказал.

Нин Тао сказал: "Мне нужно идти после ужина, а там пациенты ждут, когда я их вылечу".

Углы рта Цзян Хао сразу изогнулись: "Даже полдня свободного времени не было?"

"Нет". Нин Тао сказал, что его разум был полон свитков сутры и заклинаний библиотеки и зелья оборудования библиотеки Небесной зарубежной клиники, какой фильм может сравниться с секретами в этих двух библиотеках?

Цзян Хао наносит удар по голове, который приземляется на плечо Нин Тао.

Нин Тао не уклонился, когда розовый кулак Цзян Хао ударил его по плечу, мысль странно пузырилась в его голове, не может ли быть, потому что Цин гнался за ним, что он отказался идти в кино с Цзян Хао?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0255: Два Небесных Царя Льда и Огня.**

0255 ГЛАВА Icy Fire Double Day Tang Zhen поджарила несколько блюд и специально открыла бутылку вина. Это очень обычное домашнее красное вино, от ста до бутылки, но Нин Тао не может пить хорошо или плохо. Для него десятки долларов красного вина и десятки тысяч долларов иностранного вина ничем не отличаются, пока человек прав, питьевая вода счастлива.

Тан Чжэнь улыбнулся и сказал: "Цзян Хао, ты даешь А Тао посуду".

"Никакого зажима". Цзян Хао сказал с неудовольствием.

Улыбка Тан Чжэнь мгновенно застыла на ее лице: "Ты маленькая... ссоришься?"

Кажется, она хочет сказать "два маленьких", но это не то слово, даже не одно.

Нин Тао зажал кусок сладких и кислых ребрышек и поместил его в чашу Цзян Хао: "Съешь кусок ребрышек".

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао: "Ты так занят, что не тратишь время на бутерброды для меня?"

Нинг Тао, ".........."

"У меня редкий выходной, ты пойдешь со мной в кино, и я съем твои ребрышки." Цзян Хао сказал.

У Нин Тао были некоторые головные боли, но она чувствовала, что больше не может использовать оправдание обращения с пациентами, как предлог, чтобы отказаться, а затем вспомнила, что это также благодаря ей, что она может заработать огромную сумму денег на консультацию на этот раз, она была мягкой в сердце и кивнула: "Хорошо, пойдем в кино".

Затем Цзян Хао улыбнулся, протянул палочки для еды и подарил Нин Тао жареную во фритюре рыбу с большим количеством весны: "Эта рыба с высоким содержанием белка, ты ешь больше, наверстывай упущенное".

Нин Тао был не слишком вежлив, и подобрал рыбу, которую ему подарил Цзян Хао, и съел ее.

Тан Чжэнь засмеялся: "Верно, так приятно иметь гармоничную семью, еще лучше, когда в нашей семье появляется еще один ребенок".

Цзян Хао дал Тан Чжэнь пустой взгляд, но в то же время посмотрел на Нин Тао с послесвечением его глаз.

Нинг Тао, который ел рыбу, укусил его за язык.

После еды Нин Тао некоторое время сопровождал Цзян Хао по улице, затем пошел в кинотеатр и случайно купил билеты на фильм, который вот-вот должен был начаться показ. Цзян Хао сказал, что хочет попкорн и колу, а Нин Тао снова пошел покупать попкорн и колу, и они пошли в проекционный зал.

Просмотровый зал был пуст, всего несколько зрителей.

Цзян Хао сидел на своем месте, ел попкорн и с удовольствием пил колу. Похоже, она нашла ощущение подростковой девиценности. Едят попкорн и пьют колу, кто бы связал ее с личностью элитного агента?

Нин Тао спокойно посмотрел на Цзян Хао, он никогда не видел такой безмятежной стороны ее, что чувство, как девушка, которая жила по соседству, две маленькие девочки, которые выросли и стояли высокие и нефритовые.

Цзян Хао была немного неестественна по внешнему виду Нин Тао, она передала ведро попкорна лицу Нин Тао: "Ты жадный? Посмотрите на меня с ошеломленными глазами и поешьте сами, я же не завязываю".

Нин Тао улыбнулся и покачал головой: "Я не буду есть, я просто посмотрю".

Цзян Хао схватил попкорн и засунул его в рот Нин Тао, Нин Тао разговаривал и был застигнут врасплох, попкорн просто попал ему в рот.

Попкорн сладкий.

Цзян Хао хихикал: "Разве ты просто не ешь это? У тебя слишком много правил. Ты устал от жизни? Бросьте некоторые правила, будьте смелыми и отпустите свои чувства, и вы будете жить с легкостью, вы правы насчет меня?"

То, что кажется вопросом, на самом деле намек.

Нин Тао был хорошо осведомлен о чувствах, которые она испытывала к нему в ее сердце, и он также чувствовал, что она имеет смысл, у него было слишком много багажа на него, чтобы отпустить некоторые из них, чтобы жить немного легче. Часто это легко говорить, но трудно сделать. Он является владельцем Небесной клиники, которая является естественным врагом всех плохих людей в этом мире, если он с Цзян Хао, это было бы все равно, что привести ее в огонь, не будет ли это причинять ей вред? Более того, хотя он и Цинь-Чжуй не были мужем и женой, Цинь-Чжуй уже был его номинально "предначертанной наложницей", так что, что он должен ей сказать по этому поводу, не говоря уже о том, чтобы заставить ее принять Цинь-Чжуй?

Реальность такова, что перед ним искреннее и хорошее чувство, но он боится его принять.

При всем его молчании, у нее было другое понимание.

В тот момент, когда в кинозале погас свет, Цзян Хао внезапно призвал к мужеству Нин Тао.

Без предупреждения, две губы столкнулись вот так. Звука не было, но, похоже, он вспыхнул сильным огнем цветов.

Нинг Тао замер на мгновение, его разум пуст. Язык неловко гордится своими губами, сильный биологический сигнал, прилив смущенного и палящего дыхания, как правило, подметает. Его разум остался пустым, а за ним сразу же начался хаос.

Цзян Хао не погоня за Цин, каждое слово и улыбка может источать соблазнительный фактор, но у нее есть свой энтузиазм и храбрость, а также страстные чувства, которые она накопила в своем сердце. Эти, тают стены его сердца. Он не мог не протянуть руку и обхватить ее стройной талией, но он уже не был доволен и неуклюже и жадно дотянулся до ее футболки.

Фильм начался, но кто еще смотрит фильмы?

Цзян Хао изначально сидела на своем выступлении, но через несколько секунд она уже набросилась на тело Нин Тао. И так начался хаос, одним махом. Что будет при таких темпах? Она совсем не думала об этом и не боялась того, что случится.

"Эй! Это кинотеатр, что ты делаешь?" Сотрудники кинотеатра, выключившие свет и собиравшиеся уходить, нашли запутавшихся Цзян Хао и Нин Тао и остановили их на своих путях.

Звук был похож на пролив холодной воды на головы Нин Тао и Цзян Хао, пробуждая людей от страстного и прекрасного сна, который им приснился полмесяца назад.

Цзян Хао оторвался от Нин Тао и вернулся на свое место. Лицо Клэри было покрасневшим от пугающей покрасненности, но у нее была настоящая книга джинсов, которые были расстегнуты, и футболка, которая была подтянута к талии. Только что она бросила вызов всем шансам, случайно Нин Тао, как ее мужество, но теперь даже не хватает мужества, чтобы посмотреть на него.

Сердце Нинг Тао тоже нервничало и смущалось, но на поверхность была натянута серьезная молния. У него также хватило смелости оставить позади весь светский этикет, общественную нравственность и так далее, и он бросился из клетки, но в этот момент он не осмелился посмотреть на Цзяна.

Фильм - романтическая комедия, которая начинается с поцелуя и горит, к черту.

Сотрудники кинотеатра опять ворчали: "Что не так с молодежью в наши дни, не могу удержать, это же кинотеатр, правда".

Нин Тао и Цзян Хао продолжали сидеть неловко, делая вид, что не слышат.

Это было еще долгое время после того, как персонал кинотеатра ушел, прежде чем Цзян Хао нарушил тишину между ними, "Только что...."

При этом она произнесла два слова, и в ее голове осталось более десяти тысяч слов.

Нин Тао наконец-то подавил желание в своем теле, и он молчал полсекунды, прежде чем сказать: "Ты мне нравишься".

Цзян Хао на мгновение замер, а потом его улыбка расцвела, как бутон цветка. Она долго ждала этого, и сегодня наконец-то наступил день. Она посмотрела на Нин Тао, и ее глаза были полны счастья и радости, и чувства настолько густы, что он не мог быть растворен.

Но сердце Нин Тао как будто было прижато, и он встретил взгляд Цзян Хао, набравшись храбрости и сказав: "Я знаю, что я тебе тоже нравлюсь, ты мне тоже нравишься, но... но мы не можем быть вместе".

Цветочная улыбка на лице Цзян Хао замерла на мгновение.

"Я не знаю, что тебе сказать, со мной случилось что-то, что было бы опасно для тебя быть со мной."

"Думаешь, я женщина, которая боится опасности?" Цзян Хао уставился на Нин Тао, слезы слегка появлялись в глазах Хао.

Нин Тао жестко сказал: "Я знаю, что ты не боишься опасности, но враг, с которым я сталкиваюсь, сложнее и опаснее, чем ты думаешь". Кроме того, Цинь Чжоу..........."

Цзян Хуо холодно ворчал: "В том-то и дело, я знал, что отношения этой женщины с тобой совсем непростые!"

"Я обязан ей, я должен взять ее с собой, с кем бы я ни был, и моя вторая половина должна принять ее, она... будет наложницей". Хотя это было трудно, Нинг Тао все еще говорил.

"Как ты смеешь хотеть, чтобы две дочери делили мужа!" Цзян так злится.

Несколько зрителей спереди не могли не оглянуться назад и посмотреть, как они спорят. Очевидно, что они слышали строчку Цзян Хао "две женщины, обслуживающие одного мужа", и воображение, порожденное этой строкой, гораздо интереснее, чем в фильме.

После того, как Нин Тао рассказал эту тайну, которая была спрятана в его сердце в течение длительного времени, он, вместо того, чтобы расслабиться, намек на смех появился в углу его рта: "Если бы я был с тобой, ты мог бы принять ее?"

Цзян Хао внезапно встал, помахал рукой и хлопнул.

Нинг Тао не уклонился и не дал Цзян Хао пощечины на его лице.

Он защелкнулся хрустящим звуком.

Цзян Хао больше не мог контролировать эмоции в ее сердце и слезы пришли к ее глазам, как она повернулась и побежал к выходу из зала просмотра.

Нинг Тао не пошел за ней, он сидел тихо, его разум в покое.

Она ему нравилась, поэтому он не мог ей изменять.

Он мог бы легко заполучить ее, если бы спрятал, но он бы этого не сделал. Он не оставит Цинь Чжуя позади и возьмет с собой "предначертанную наложницу" Цинь Чжуя, куда бы он ни пошел.

"Чувак, ты бык, разговариваешь со своей девушкой о двух девушках, которые делят мужа." Молодежь флиртовала с Нин Тао.

Женщина рядом с молодежью саркастически сказала: "Мерзавец, который ест в миске, глядя в горшок, ваша семья - риэлтерская компания, имеет такую способность?".

Несколько зрителей засмеялись.

Нин Тао взял ведро попкорна, что Цзян Хао положил на сиденье, встал, прыгнул вверх, несколько метров в ширину, пустота одолжил его силы, и поместил еще несколько метров, прежде чем он повернул глаза на зрителей.

Те немногие зрители были ошарашены. Случайная дразнилка подонка, но дразнилка дошла до головы мастера боевых искусств, каким черным должно быть это лицо!

Нин Тао, однако, просто положил ведро попкорна в руку молодой женщине: "Могу я откупиться от тебя с попкорном?".

Молодая женщина кивнула подсознательно.

Нинг Тао повернулся и пошел к выходу.

За ним все еще было ошеломленное лицо.

В кинозале больше не было фигуры Цзян Хао, и Нин Тао вздыхнул в его сердце: "Наверное, теперь она меня ненавидит, так? Но так будет лучше для нее, и я могу пойти и изучить, какую дверь открыть с миром".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0256: Откройте дверь для курицы.**

0256 Глава Откройте дверь, чтобы увидеть курицу Вечером выпал легкий дождь, выпал мелкий дождь, официальный город был окутан туманом, туман смотрел на здания, город казался в сказочной стране, с небольшим количеством сказочного воздуха.

В клинике царила тишина, огонь в семизвездочной лампе бился слабо, но звука не было. Чёрные и белые Ци из Трипода Добра и Зла стояли в очереди, а белый Ци из Добра, олицетворяющий Добро, был значительно больше, чем чёрный Ци из Зла, олицетворяющий Зло.

Это было потому что пять тысяч двести пятьдесят пять очков хорошей нирваны заслуги, заработанной от Чу Исионг, прибыли.

Встреча с Чу Исионгом должна была быть элементом удачи. Потребовалось бы сто лет, чтобы узнать, что Чу Исионг, лучший хороший человек, не сможет получить несколько, и он не обязательно заболеет, не говоря уже о том, чтобы найти его, посредника между добром и злом, для лечения.

Благодаря этой процедуре, понимание Нин Тао о добре также поднялось на более высокий уровень, то есть есть есть есть большое добро и маленькое добро. Среднестатистический хороший человек, даже если бы он всю жизнь помогал другим, не заработал бы 5000+ очков хороших мыслей на теле Чу Исионга. Чу Исионг, с другой стороны, накопил удивительное количество хороших мыслей и заслуг благодаря своим исследованиям в области наркотиков, и стал абсолютным хорошим человеком. Благотворительность народа - это большое благо. Он попросил Цин преследовать его, чтобы помочь шлюхе, который был парализован в своей постели, этот акт доброты был на самом деле только маленький.

Теперь кажется, что план Цзин создать благотворительную компанию Шэньчжоу действительно хорош, не только она и Грин Чейсинг и Инь Мо Лан смогут накопить много заслуг, но они даже смогут культивировать людей "Дин Шань" для него. Как только благотворительность Шэньчжоу вырастет, ему, вероятно, не придется беспокоиться о плате за клинику!

Нинг Тао собрал свои мысли и скрестил ноги рядом с Добрым и Злым Триподом, пройдя первые три уровня Вводной Методологии Культивирования, и начал культивировать свою духовную силу. Хотя он был в состоянии выдержать болезненные чувства, которые он чувствовал, когда он настроен его духовной энергии, это принесло ему некоторые негативные последствия. Он является естественным посредником между добром и злом, и негативные последствия практики each俢 таятся, как вирус, всасываемый в его организм, который, накопившись до определенного уровня, сделает его "больным".

На самом деле, огромный Дан в Грязевом дворце был очевидным знаком, можно даже сказать, свидетельством этого - черная полнота, олицетворяющая зло, и белая сухая, олицетворяющая добро, как волейбольный мяч, пропустивший воздух.

Как это может продолжаться?

Поэтому Нин Тао, наконец, противился желанию немедленно открыть дверь казначейства и настроить практику рядом с Триподом Добра и Зла, используя обильное добро ци в Триподом Добра и Зла для решения проблем, возникающих в ходе практики в этот период.

Когда зло qi избыточно для добра qi, Ning Tao俢 практикующие врачи чувствуют холод, ненависть, страх и даже желание уничтожить все, все это негативные чувства, проистекающие из зла qi. И на этот раз практика почувствовала себя совсем по-другому, он чувствовал себя так, как будто сидит на солнце весны, все его тело и ум погружены в золотой солнечный свет, теплый и комфортный. Было также много положительных чувств, счастье, сладость, прикосновения, нежность и т.д., которые вспыхнули вместе, и он чувствовал, что весь мир в мире, не было ни войны, ни зла, и даже тигр изменился, чтобы поесть травы. И он, которого все любили, нежно любил всех.

Это был замечательный опыт, а также первый раз, когда Нинг Тао испытал его. Он прожорливо впитывал доброе ци из доброго и злого горшка, и сцена была похожа на голодного человека, пожирающего чашу с лапшой, наполняя свой живот скупостью.

В этой практике "вирус", накопленный в предыдущей практике, немного рассеялся, и его духовная сила стремительно росла. Ведь в горшке добра и зла накопилось до семи тысяч оплат за лечение, а достоинства добрых помыслов в несколько раз превосходили грехи злых помыслов. С таким предложением перед ним, как он может не быть "обжорливым"?

Снова и снова, Нинг Тао бросал в него все свое тело и разум, забывая о времени.............

Не зная, сколько времени прошло, Нинг Тао прекратил свою духовную практику. На самом деле он все еще имел желание практиковаться в своем сердце, но он чувствовал слабую боль в его дворце грязевых пилюль в сердце брови, ощущение, что он собирался быть подпрыгнул открытой. Он боялся, что будет в плохой ситуации, если он будет практиковать снова, и не осмеливался практиковать снова.

Практика духовности на самом деле то же самое, что осуществление вашего тела, как вы можете превратить свой живот в пресс в одной тренировке? И невозможно постоянно заниматься спортом, мышцы устают, а физическая сила и энергия ограничены. Также аксиоматично предлагать духовную энергию слишком долго за один раз, и Дворец грязевых пилюль также достигнет своего предела, устанет и перестанет рафинировать духовную энергию.

После короткого отдыха Нин Тао пробудил свое духовное сознание и вошел в свой физический мир.

Площадь вихревой формы грязевой лужи казалась немного больше, гигантская фигура Дан Тайцзи, подвешенная на грязевой луже, была черно-белой, некогда высохшая белая часть была довольно полной, черно-белая балансировала!

Я видел его уже второй раз, но Нинг Тао все еще был шокирован размерами своего волейбольного мяча.

Насколько он знал, самым основным царством обычного культиватора было построить фундамент, затем, в порядке, это было просветление, слияние, движение сердца, Золотой Дан, Младенец Юаня, из тела, расщепление, слияние, пещерные пустоты, Махаяна, и, наконец, транзитный грабеж. После того, как переход был успешным, можно было бы стать Бессмертным, и не было возможности узнать, есть ли другие уровни царства. Ни одна из книг об обычном земледелии, оставленных Сюань Тяньцзы, не ввела царство бессмертных, в конце концов, даже Сюань Тяньцзы умер в пещере "Павильон мечей", он никогда не встречал настоящего бессмертного, и как он мог его понять.

Но он, кажется, вырезал первые несколько основных шагов и просто придумал волейбольный Дэн. Боюсь, что людей, которые хотят покончить с собой, врезавшись в стену, будет меньше, чем обычных практикующих врачей, которые видят эту сцену прямо сейчас, верно?

Глядя на этот волейбольный мяч размером с Дэна, сердце Нинг Тао не могло не смутить: "Это штука Дэн? Обычному культиватору требуется, по крайней мере, сто лет, чтобы культивировать внутренний дан. Возможно, это вовсе не внутреннее зелье, которое обычному культиватору понадобилось бы сто лет, это было что-то другое. Я родился посредником между добром и злом, а Чен Пиндао также сказал, что я родился другим, так как же то, что я культивировал с самого начала, может быть тем же самым, что и обычный культиватор? Но что, черт возьми, это за штука, если не Внутренний Дэн?"

Никто не дал ему ответа.

Но из-за этого отвлекающего маневра его разум был нестабилен, и его "вытолкнули" из мира.

Нин Тао больше не заходил, и он не мог найти ответ, когда заходил, зря тратя время. Духовная сила резко возросла, и он не мог дождаться, чтобы попытаться, если бы стал сильнее.

Нин Тао прогулялся по пустому месту в центре клиники, набравшись духовной энергии, и сыграл кулак дошкольного воспитания, начиная с кулака кошачьей когтеточки, затем случайным образом, а затем по лестнице у его ног.

При ударе кулаком кошачьей когтины его кулак оставил в воздухе слабый черно-белый след, его скорость и мощь значительно возросли.

Когда он случайно взял его, он использовал золотой штатив Небесной собаки, чтобы злобно разбить себе голову, штатив не разбился. Когда он использовал Небесный Собачий Трэпод, чтобы разбить свои уязвимые жизненные показатели под ним, он почувствовал только смутную боль, и ничего не произошло.

Когда под ногами была лестница, время, проведенное в пустоте, значительно удлинилось, и не было никаких сомнений в том, что он может бежать быстрее и летать выше, чем раньше, после этого великого возрастания его духовной силы.

После этого он снова практиковался в дошкольной хирургической ножевой технике, и по мере того, как он впрыскивал свою духовную энергию в заднюю часть клинка Солнечного затмения, из его тела текла бледная нить черно-белого лезвия ци, а кровь и свет стекали над клинком, как будто он горел. Как только он взял с собой меч, в пустоте появились тени кровавого цвета, настолько быстрые и острые, что даже звук острого клинка, трясущегося о воздух. Нет никаких сомнений в том, что дошкольный метод скальпеля тоже сильнее, чем когда-либо!

После тренировки Нинг Тао чувствовала себя хорошо и уверенно. Он чувствовал, что даже если встретит оппонента уровня Тан Тяньреня, ему не понадобится помощь Цинь Чжуя, Бай Цзина или Инь Мо Лана, он все равно сможет победить их.

Следующий шаг - открыть дверь казначейства.

Нин Тао пришел к двери библиотеки свитка Священного Писания слева, слегка наклонив голову, и посмотрел на табличку на этой двери, колеблясь в своем сердце: "Я могу открыть только одну дверь, так что я должен открыть дверь библиотеки этого свитка Священного Писания библиотеки, или дверь библиотеки снадобья библиотека?

Он оглянулся на арсенал эликсирного оборудования на стене справа от него, дверь этого арсенала, казалось, высвобождала волшебную силу, которая притягивала его и перетягивала ноги.

Судя по названию, Священное Писание и каллиграфические свитки естественным образом содержатся в библиотеке, и можно предположить, что он мог приобрести некоторые передовые практики, которые принадлежали естественным посредникам добра и зла, а также секретные приёмы изготовления и использования сутр.

Точно так же большинство магазинов снадобий содержат мощные рецепты зелий, снадобья, духовные материалы и готовые снадобья и так далее.

Пока дверь открыта, никто не знает, что будет внутри.

Нинг Тао снова сделал паузу перед дверью библиотеки магазина оборудования Дан Пилл, не имея возможности закончить колебания в своём сознании, не зная, будет ли лучше открыть библиотечную дверь магазина каллиграфических свитков или библиотечную дверь магазина оборудования Дан Пилл больше отвечает его нынешним интересам.

Нин Тао просто подошёл к середине двух дверей библиотеки, вытащил монету номиналом в один доллар, которая использовалась для покупки попкорна для Цзян Хао, держал её в руке и бормотал себе: "Я буду повиноваться воле Небес, глава откроет дверь библиотеки каллиграфических свитков, слово откроет дверь библиотеки оборудования для приготовления зелья".

Сказав это, он подбросил монету.

Монета опрокинулась в воздухе и, в конце концов, покатилась и упала на землю, успокоившись после нескольких спинов.

Голова находится сверху, и пришло время открыть дверь в библиотеку свитков Священного Писания.

Нин Тао больше не колеблясь, он взял на учетную книгу бамбукового резюме и открыл его. Он хотел увидеть намек на открытие двери, но бамбуковый эскиз бухгалтерской книги показывал только доступный остаток, достаточный для открытия двери магазина, не было никакого намека на открытие двери магазина.

Нин Тао на мгновение задумался, подошёл к двери библиотеки каллиграфических свитков, протянул руку помощи и толкнул к двери.

ЩЕЛЧОК................

Под звуки струны открытых дверей открылась дверь библиотеки каллиграфических свитков.

Оказалось, что никакого конкретного ритуала вообще не требуется, и пока условия были достаточными, он протянул руку помощи и открыл дверь библиотеки.

Базз!

Добрый и Злой Трипод внезапно издал звуковой сигнал, звук как будто исходил из Бессмертного Царства, далекого и таинственного, звук Великого Пути.

Нинг Тао, который собирался войти в дверь, чтобы взглянуть, оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть доброе qi в Добром Злом Триподе, восстанавливающем злое qi. Но на мгновение белые добрые и черные злые qi снова вышли из Трипода добра и зла, только значительно слабее, чем сейчас.

Когда откроется дверь в банк свитков Священного Писания, пять тысяч долларов медицинских денег уйдут.

Клиника "Тренч" - это клиника "Тренч", ты не пожалеешь об этом после того, как откроешь дверь, я соберу деньги для клиники, ни секунды не задерживается.

Нин Тао убрал свой взгляд и одной ногой ступил в библиотеку свитков искривления, и под одним взглядом вся толпа замерла.....

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0257: Ваша Сутра**

0257 Глава 0257 Пространство за дверью искривления, как говорят, не слишком большое и не слишком маленькое, примерно такого же размера, как гостиная в доме площадью в сто квадратных метров. Описать комнату такого размера как "библиотеку" - это очень много.

Вместо книжных полок и книжных шкафов, заполненных каллиграфическими свитками, в центре комнаты была сломанная деревянная коробка и дверь на противоположной стене. На двери висит табличка с надписью: "Книга Писания деревенская".

Увидев эту дверь и табличку на двери, Нин Тао нездоровился. В соответствии с мочевым характером клиники Тянь Хань, в клинике должна быть каллиграфическая банка свитков три, каллиграфическая банка свитков, каллиграфическая банка свитков, каллиграфическая банка свитков.......

Когда это закончится?

Нин Тао внезапно проявил некоторую симпатию к Мэй Сян Сянь Цзэн Жу Сянь и Даосисту Небесной Собаки Чэнь Пин Дао, который, черт возьми, может вынести такую яму от этой клиники "Небесная Яма"!

Но несмотря ни на что, после открытия двери, нет никаких сожалений медицины, чтобы принять, Нин Тао вынужден сопротивляться желанию сжечь клинику, шел с тяжелыми шагами к разбитой деревянной коробке.

К счастью, деревянная коробка не была заперта. Если она заперта, разблокирована и оплачена за диагноз, Нинг Тао сказал, что не обязательно будет сердиться.

Чемодан был только размером с чемодан, дерево было пыльным и неокрашенным, и выглядел как гнилой деревянный чемодан, который годами оставался в пустыне под солнцем и дождем, с трещинами и ямами повсюду.

Нин Тао подозревал, что как только он ударит его с небольшим усилием, коробка разобьется на мелкие кусочки и сгниет в землю разбитого древесного шлака. Он осторожно схватился за крышку коробки и аккуратно поднял ее вверх. Именно этот лифт напугал его, этот гнилой деревянный ящик был настолько тяжелым, что одна только крышка весила не менее нескольких десятков фунтов!

Крышка коробки была открыта, и Нин Тао, который был полон волнений, чувствовал себя так, как будто ему налили холодную воду на голову, и его сердце было холодно.

Внутри футляра находилась плохо изношенная нитевидная книга с плохо изношенными краями и на грязном фронтисписе написаны слова "Руническая книга". Также был свиток из звериной кожи, который был очень грубым и даже имел несколько черных волосков, прилипших к нему. Будь то нитяная книга или свиток, все это выглядит как плохой реквизит из домашней сказки.

Нин Тао сдержал сильное чувство нехватки сил в сердце, протянул руку помощи и поднял руну, перевернув и открыв титульный лист.

На первой странице изображен безрубашечный первобытный мужчина, тощий и костлявый, с еще маленькими цыплятами.

Нинг Тао был ошарашен и не мог не проклинать: "Твоя мать!"

Называется "Руническая книга". Какого черта ты рисуешь примитив? Ты просто делаешь это, не можешь просто нарисовать листок, чтобы скрыть уродство? Если тебе нужно покрасить эту штуку, ты можешь покрасить ее побольше!

Но точно так же, как Нин Тао треснул ртом и проклял, первобытный человек на первой странице вдруг пошевелился, стоя с распростертыми руками и ногами. В пустом пространстве рядом с ним неожиданно появилась дюжина рун и связанные с ними примечания.

Одна из рун, не сильно отличающаяся от первобытной мужской позы, описывает мужчину как янь, день, олицетворяющий свет и разрушение. Оригинальная библиотека рун произносится как "большой палец" и часто используется для рисования боевых рун, усиливающих силу.....

Более поздняя рунная графика не та же самая, но все они во многом одинаковые, и нетрудно заметить, как эта руна развивалась. Под каждой руной подробно описано, как ее произносить, как использовать в руне и так далее.

С таким взглядом рот Нинг Тао тоже плотно закрылся, больше не проклинает. Чего ему не хватало больше всего, так это знаний о рунах, а это Руководство по рунам было эквивалентом инструментария для начала работы!

Примитив постоянно меняет позы, а руны и аннотации постоянно меняются.

За один раз Нинг Тао перевернула вторую страницу.

На второй странице нарисована первобытная женщина, снова обнаженная и с унылым мастерством. Однако, несмотря на то, что картина плохая, содержание не менее глубокое, так что Нин Тао подвержена бесконечному воздействию.

Например, первобытная женщина в положении лежа, первая руна с подобной фигурой имеет такую аннотацию: женщина - инь, которая является луной и олицетворяет тьму и жизнь. Оригинальная библиотека рун произносится как "хмм" и часто используется для рисования иньской руны............

На третьей странице нарисован камень, из которого рождается целая пачка рун.

Четвертая страница рисует дерево, и на нем рождается целая пачка рун.

На пятой странице нарисована река, из которой вытекает целая пачка рун.

На шестой странице рисуется кусок металла, а из металла, в свою очередь, получается целая пачка рун.

Седьмая страница рисует шквал пламени, а пламя порождает целую кучу рун.

Всего семь страниц, мужчин и женщин, а затем золото, дерево, вода и земля. Несмотря на то, что это был первый контакт Нин Тао, он мог понять, что это руководство по рунам охватывало инь и янь, а также пять элементов, из которых развивались руны возделываемого мира. До тех пор, пока он овладеет знаниями выше этого, в мире не будет рун, которых он не знал! Даже если это была мана, нарисованная примитивным культиватором десятки тысяч лет назад, он все равно мог ее прочитать!

"Ха! Еще одна страница?" Нинг Тао повернулся к седьмой странице, обратная сторона - запечатанная страница, но немного погладил и на самом деле обнаружил, что на седьмой странице застряла еще одна страница.

Нин Тао аккуратно разделил два склеенных вместе листа бумаги, и, конечно же, там была восьмая страница.

На восьмой странице находится волшебный талисман, с соответствующей пометкой: "Ощипывающий талисман", лист духовной бумаги, три дюйма три дюйма длиной и два дюйма два дюйма шириной, нарисованный крысиной кровью и золой благовоний и дополненный духовной силой. Этот шарм способен вытаскивать прыщи, вирусы, синяки и стрелы, а также обладает эффектом снятия боли, успокаивающим сознание, успокаивающим мышцы и активизирующим кровь. При употреблении, запихивают в бамбуковую банку, с духовным огнём, чтобы направить его.

Это...

О, Боже!

Обычный культиваторный талисман Нинг Тао не мог использовать, он, наконец, получил эксклюзивный талисман, который он мог рисовать и использовать, но он не ожидал, что это будет талисман, уничтожающий огонь.

То, что он хотел в своем сердце был вид мощного заклинания, которое может превратиться в молнию и разделить врага в огненный шар, как только он был выброшен, или вид заклинания невидимости, которые могут быть прикреплены к его лбу и невидимым для любого человека. Несмотря ни на что, это также должен быть тип талисмана Инь Гу Чжэнь, используемый Тан Цзисянь, который может скрыть свое собственное духовное культивирование и даже изменить свой внешний вид после того, как он прикреплен, так что даже самые знакомые люди не могут распознать его. Тем не менее, то, что было перед ним, было просто огненным очарованием.

Нин Тао дулся долгое время до того, как вышел приговор: "Ну, я врач-культиватор, это правильно, что я потратил пять тысяч долларов на талисман для пожаротушения, я поменяю клинику на Туи Нао Нин, я специализируюсь на пожаротушении людей, так?"

Пустая библиотека свитков Священного Писания перекликается со звуком его авторской речи, и только его авторская речь.

Нин Тао положил руководство по рунам обратно в деревянный ящик и взял в руки свиток из кожи зверя. Хотя он знал природу мочи в клинике Тяньхань и ожидал, что на свитке "Звериная кожа" все будет не так хорошо, он все же не мог не быть любопытным и немного взволнованным в своем сердце.

И что будет на Свитке Кожи Зверя?

Нин Тао осторожно открыл свиток с кожей зверя, и перед ним мгновенно появился кусок звериной кожи шириной в один фут и длиной в два фута, а затем он замерз.

На свитке шкуры животного были написаны три слова "Твоя сутра", а затем она была пустой.

"Твоя сутра"? Это значит... моя сутра?" Нин Тао пробормотал себе, его сердце было подавлено и странно.

Когда Нин Тао сказал "Твоя Сутра", свиток "Кожа зверя" вообще не отреагировал, но сразу после того, как он прочитал три слова "Моя Сутра", на свитке внезапно появилось новое содержание.

Нинг Тао прочитала: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу звук Дао".

Чёрт!

Сразу после прочтения этой фразы, в голове Нинг Тао зазвонил колокол. Голос, казалось, доносился с далекого звездного неба, где расстояние невозможно рассчитать, долгое и загадочное. В этот момент весь его ум успокоился и вошел в состояние недовольства и не грустно с самим собой.

Нин Тао прочитал второе предложение: "Когда небо и земля родили меня, родители оставили меня".

Разве не это он говорил о своей собственной жизни?

Он родился посредником между добром и злом, и как только он родился, его родителям суждено было оставить его.

В его сердце проникла печаль, и из его глаз выкатились две слезы.

Как ни странно, но когда он пролил слезы печали, на свитке с кожей зверя не появилось нового содержания.

Нинг Тао вытер следы слез с углов глаз и снова прочитал первое предложение: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу Великий Даосский Звук".

Чёрт!

Ударил колокол Великого Дао, и тело и разум Нинг Тао снова успокоились, не получая удовольствия от вещей и не принимая горести в себе. Затем он прочитал второе предложение: "Когда небо и земля родили меня, родители мои ушли от меня".

Звуки и улыбки отца и матери бесконтрольно вылетели из его сознания, и он впал в состояние скорби, и слезы обрушились на его лицо.

На этот раз он тоже провалился.

Неоднократно, Нин Тао до сих пор не удалось, и он был поражен в своем сердце: "Эта сутра так трудно прочитать всего в двух предложениях, как трудно это должно быть в конце?

После ещё нескольких попыток и до сих пор безуспешных, Нин Тао сдался и взял "Руководство Руна" и "Твою сутру", затем подошёл к двери библиотеки, где на передней стене был расположен том "Каллиграфия Руна", и протянул руну, чтобы его толкнуть.

Дверь каллиграфического хранилища находится недалеко от двери.

Нин Тао затем открыл бамбуковую книгу счета, что подсказало ему, что он нуждается в 10 000 юаней для добра и зла диагноз, чтобы открыть.

Нинг Тао горько засмеялся: "10,000 медицинских сборов, почему бы тебе не пойти и не ограбить его"?

Никто не ответил.

Нин Тао повернулся и подошел к первой двери склада, размышляя в своем сердце: "В следующий раз, когда я сэкономлю 5000 медицинских сборов, я пойду открою дверь склада магазина оборудования Дэн Пилл, я хотел бы посмотреть, как далеко вы ямы могут высадить меня!"

Говоря так, он всё же знал в своём сердце, что Руководство по Рунам и Твоя Сутра, которые он получил, были для него очень полезными сокровищами. Полезность руководства по рунам, естественно, была само собой разумеющейся, и он хорошо знал о его пользе, но Сутра Твоя оставила его в замешательстве. Как бы он ни старался, он мог прочитать только два предложения, и ничего нового не появлялось. Фраза "Когда небо и земля родили меня, родители оставили меня" кажется шагом в прошлое, и мне грустно ее читать.

Но когда я подумал об этом предложении, грусть пришла мне в сердце, как прилив, и Нин Тао был поражен, а затем молча скандировал в своем сердце: "Я отдыхаю в моем зародыше, я услышал звук Авеню".

Чёрт!

Звонил колокол на Мозговой авеню, и он снова был спокоен.

"Это потому, что я ношу сутру тебя с собой?" Проанализировав его в уме, Нинг Тао последовал за ним, а затем перевернул с ног на голову, чтобы снова положить Твою Сутру в разбитый деревянный ящик, затем вышел из библиотеки свитков каллиграфии сутры и молча скандировал второе предложение в уме: "Когда небо и земля родили меня, мои родители оставили меня".

Печаль пришла из его сердца, и Нинг Тао не смог сдержать слёз снова.

Потом он просто стоял там долгое время, не двигая ни одной мышцей.

Есть ли гладкий путь в даосизме?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0258 Глава 0258 Использование неправильного произношения**

Глава 0258 Чудесное использование неправильно произнесенных фраз три дня спустя.

"Тайко, что ты делаешь?" Ге Мин посмотрел на Нин Тао, который дуется и оглядывается вокруг кухни, и не мог не задать любопытный вопрос.

Нинг Тао не повернулся, только случайно ответил: "Поймай мышь".

Ге Мин нахмурился: "Эта кухня новая, и я ее хорошо убрал, откуда взялись мыши? Ты проверяешь гигиену и пытаешься состыковать мою зарплату?"

Нинг Тао встал: "Проверь голову, я ловлю крыс полезными".

"Барбекю или пузырьки?" Грэмин снова спросил.

"Сделай лекарство!" Нинг Тао не потрудился говорить с ним глупости и ушел с кухни.

Гэ Мин пробормотала: "Крыс тоже можно использовать в медицине? Божественный доктор - это божественный доктор. Он действительно хорош. Как он может быть таким хорошим?"

Под деревом на детской площадке Цинь Чжоу общался с Су Я.

"Сестра Суя, сколько вам лет?" Цинь Чжуй нежно улыбнулся ему.

"Восемнадцать... с половиной." Сюя сказала, что на самом деле ей всего восемнадцать лет, но она не знала, почему она добавила еще одну "половину" в конец.

Цинь Чжуй вздохнул: "Если бы тебе было двадцать, двадцати было бы достаточно, чтобы выйти замуж".

Щёки Су Я немного покраснели: "Золовка, я не хочу так искать брак, мне ещё не хватало веселья".

"Так как долго ты хочешь жениться?" Цин спросил о нем.

Су Я сказала: "Должно быть как минимум двадцать восемь девять, невестка, почему ты спрашиваешь об этом?"

Цинь Чжуй выпустил еще один вздох: "Я не могу ждать так долго, увы, кажется, вы не подходите, я должен найти кого-нибудь еще".

Су Я запуталась в сердце: "Золовка, о чём ты говоришь?"

"Ничего страшного, твой брат приедет". Цинь Чжуй сказал.

Су Я сдвинула глаза и увидела Нин Тао, который шел сюда, бормоча, когда она шла, не зная, что она бормочет сама с собой. Когда она увидела Нин Тао, ее сердце было сначала теплым, но затем слабая печаль наполнила ее разум. Хотя она признала Нин Тао своим братом, а Цин Чжуй - невесткой, сердце молодой девушки всегда блуждало, и она все равно не могла не думать о нем, а иногда даже мечтать о нем. Кому я должен говорить тебе такие вещи?

Но на поверхности Су Я надел счастливое лицо, а Нин Тао открыл рот и, приблизившись, взывал: "Брат".

Нинг Тао ответил, а затем сказал: "Ребята, вы видели крыс?"

Суя любопытно спросил: "Зачем ты ищешь крыс?"

Нинг Тао сказал: "Сделай лекарство".

Су Я покачала головой: "Сиротский приют "Солнечный свет" только что построен, крыс не будет, надо идти в деревню, если хочешь поймать крыс. Почему бы мне не позвать сестру Лу на помощь?"

Нин Тао сказал: "Я лучше пойду один, он, по крайней мере, деревенский вождь и кадры, какой смысл помогать мне ловить крыс"?

Цин Чжуй посмеялся: "Брат Нин, почему бы тебе не спросить меня о таких вещах, я могу поймать столько крыс, сколько ты захочешь".

Нин Тао проснулся от того, что естественным врагом крысы является змея, красивая змея, стоящая перед ним, он все еще беспокоится о том, чтобы не поймать крысу?

Лучше попросить змею, чем человека.

"Прогуляемся, поймаем крыс". Нинг Тао больше не мог ждать.

Ему было трудно получить волшебный талисман, который он мог бы нарисовать и использовать себя, так как он не хотел бы попробовать? В течение этих трех дней он отступал в Небесной внешней клинике, культивируя свою духовную силу, изучая руны и уточняя духовные документы.

Он даже не потрудился искать духовный материал для очистки духовной бумаги и непосредственно демонтировал деревянный ящик в библиотеке свитков искривления. Затем он узнал немного о землеройной технике изготовления бумаги в Байду, сначала с помощью Мэй Сян Дин, чтобы переделать ее в древесную целлюлозу, и, наконец, с помощью землеройной техники, чтобы сделать духовную бумагу.

Теперь все готово, кроме крови крыс.

Чейз Цин последовал за Нин Тао к воротам.

Суя сказала: "Я тоже хочу пойти, я пойду с тобой".

Нин Тао сказал: "Ты идешь в уморительное, крысы страшные, так что не уходи, оставайся дома и учись навыкам ухода".

Су Я изогнула углы своего рта, явно не радуясь в сердце, но больше не следовала этому примеру.

На самом деле страх Су Я не крыс беспокоил Нин Тао, а страх Су Я змей. Он не знал, как Цинь Чжоу поймает мышь, в случае, если она примет форму змеиного демона, не будет ли Су Я все еще бояться до полусмерти?

Выйдя из ворот, Цинь Чжоу привел Нин Тао в горный лес за детским домом. Лес был тихим и пустынным, но крыс тоже не было.

Нинг Тао сказал: "Зеленая погоня", где мышь? Возьми одну для меня быстро".

"Хмм." Цин гнался за ней, а потом вдруг длинная змея издала "шипящий" звук, когда она выплюнула буквы.

В мгновение ока несколько крыс сбежали из норы.

Физзл...............

Усилился звук, когда Цин гнался за выплюнувшей букву змеей, и крысы, сбежавшие из пещеры, дрожали до земли, даже не осмеливаясь убежать.

Нин Тао поднялся и поймал одного, вытащил фарфоровую вазу и лезвие Затмения из маленького сундучка с лекарствами, а затем порезал крысу. Алая кровь вытекла из крысиных ран и попала в фарфоровую вазу. Несколько мышей срубили их, а маленькие фарфоровые флаконы наполнили кровью мышей.

С крысиной кровью Нин Тао не вернулся в приют "Солнышко" и взял Цинь Чжоу прямо в пещеру "Павильон мечей".

Крысиная кровь, пепел ладана и спиртовая бумага были доступны, и Нин Тао смешал крысиную кровь и пепел ладана в соответствии с тем, что он узнал из Руководства Руны. Затем он обмакнул указательный палец правой руки в кровь, и Сила Духа Счастья нарисовала руну на вырезанной бумаге для духов.

Цинь Чжуй посмотрел со стороны и в удивлении сказал: "Брат Нин, разве ты не говорил, что делать лекарства? Ты рисуешь талисман".

Нин Тао сказал: "Это была ложь Су Я, чем меньше она знает, тем лучше".

Цинь Чжуй уставился на каракули пальцев Нин Тао на духовной бумаге сверкающими глазами, выглядя еще более взволнованным, чем Нин Тао: "Моя сестра изучала руны и рисовала руны, но, к сожалению, результаты были минимальны. Брат Нинг, ты можешь нарисовать заклинания, как насчет того, чтобы научить меня?"

Нин Тао, однако, горько улыбнулся: "Руны и руны, которым я научился, являются рунами и рунами из клиники, и это бесполезно, если вы узнаете их. Когда-нибудь в будущем я найду тебе руны и руны, которые ты сможешь выучить".

Заклинания, которые он мог нарисовать, уж точно не те, которые могли бы использовать обычные земледельцы и демоны. В противном случае, в этом Руническом Справочнике было столько рун, что он три дня учился, но так и не узнал ни одной из рун, сфотографированных в городе Инь Юэ.

Цинь Чжуй кивнул и снова любопытно сказал: "Брат Нин, какие заклинания ты рисуешь?".

Нинг Тао сказал: "Оторви фу".

"Очарование?" Цин прогнал его и улыбнулся: "Какое забавное имя, я его впервые слышу".

Нинг Тао выглядел смущённым: "Этот талисман, это огненный талисман."

Цинь Чжоу, "........".

После всей этой шуточки, выщипывающий шарм вышел свежим.

Ощипанные головки руны представляют собой образец одного горшка, две ножки которого вытянуты вниз с левой и правой сторон спиртовой бумаги, предпочтительно соединяются в конце спиртовой бумаги. В пустом пространстве между двумя ногами было написано более десятка рун, в том числе руна, произносившая "хмм", руна, произносившая "большой палец", и руна, произносившая "ба".....

Нин Тао взял свежеиспеченный ощипанный талисман, открыл рот и взорвался.

"Разве стоимость удара по огненной банке с маной не слишком высока?" Цинь Чжоу наконец-то не удержался от того, чтобы высказать мысли в своем сердце.

Нин Тао горько смеялся, он также чувствовал, что стоимость была слишком высокой, в конце концов, большинство пациентов, которых он встретил были обычные пациенты, вероятность встречи пациентов, которые были расстреляны или попали под стрелы была почти нулевой, просто порезав огненный горшок действительно было бы немного большой пользы.

"Брат Нинг, ты наклеиваешь его на меня и пытаешься." Цинь Чжуй сказал.

Нин Тао с улыбкой сказал: "Тебе где-то неудобно? Это медицинский талисман, чтобы вытаскивать пули, стрелы, вирусы, очаги, прыщи, что угодно, и для этого нужна бамбуковая канистра, которую я еще не нашел".

Цинь Чжоу сказал: "Тогда просто дай мне пьесу, я не буду тянуть".

Нин Тао передал ману, выщипывающую талисман, Цин Чжуй, а затем начал рисовать второй. Во время рисования талисмана, его глаза бесцеремонно приземлились в цилиндр ручки на столе, это был тот, который использовал Сюань Тяньцзы, бамбук был пышным и пышным, на первый взгляд это был не обычный продукт, это был материал бамбукового духа. Он не мог не думать в глубине души: "Разве это не готовая бамбуковая банка? Берите его обратно и забирайте, как раз вовремя, чтобы использовать как бамбуковую канистру при нарезании пациентов".

Цинь Чжуй внезапно выпустил "Ха".

Нинг Тао, рисовавший талисман, посмотрел на нее и вдруг стал таким злым и смешным. Цинь Чжоу приклеил талисман к ее груди, так как крысиная кровь не высохла и прилипла к одежде. Она хотела раскрыть это заклинание, но не смогла, и боялась, что разорвет заклинание слишком сильно, так что она была немного не в себе.

"Сколько тебе лет, чтобы быть таким игривым? Я сниму его для тебя." Нин Тао посчитал ее, подошел и схватил щипок талисмана, приклеенный к ее одежде, и открыл его гладкой рукой.

Ничего себе!

Выщипывание талисмана было обнаружено, но то, что было сорвано, это не только талисман, но и голубая юбка на теле Цинь Чжуя. В тот момент сенсорная мана, казалось, высвободила тысячу щупалец, за секунду вырвав весь текстиль на теле Цинь Чжоу.

Выявлена большая площадь белого небытия.

Нинг Тао был ошеломлен и ошарашен.

Цинь Чжуй издал испуганный крик и протянул руку, чтобы скрыть свое лицо.

На этот раз Нин Тао отступил и посмотрел вниз на сорванную руну в руке.

Ощипанный амулет был еще там, а одежда упала на пол. Цинь Чжуй не смог его раскрыть, но сделал это так мягко. Что еще более странно, так это то, что зеленая юбка и маленькие предметы, которые были сняты, были, как всегда, нетронутыми и неповрежденными.

Конечно, то, чему учат в книгах, - это идеализированные вещи, которые будут отличаться от реальности.

Выщипывание талисмана, выщипывание талисмана, одно выщипывающее слово уже говорит само за себя. Он может тянуть пули, тянуть стрелы, тянуть прыщи, тянуть вирусы, в чем смысл тянуть одежду?

"Брат Нинг, это ты произнес заклинание и вытащил мою одежду, не так ли?" Каждый слог голоса Цинь Чжоу был пропитан стеснительностью.

Цинь Чжуй наклонил угол своего рта, но он честно взял свою одежду и надел ее.

Нин Тао с некоторым трудом слушал шуршание, но не осмеливался смотреть на нее, закапывая голову и рисуя талисман. Но с этим рисунком он вдруг понял, что только что написал руну неправильно!

Не подлинный выщипывающий талисман выщипал одежду Грина Чейзинга, а талисман, написанный с орфографической ошибкой!

Одна ошибка и на самом деле нарисовала извращенное заклинание, Нин Тао почувствовал и удивление, и немного плача и смеха в своем сердце. Он ускорил темп и нарисовал второй настоящий щипковый талисман, затем передал его Цинь Чжуй.

"Зачем?" Цин, который только что оделся, гнался за любопытным туннелем.

Нинг Тао сказал: "Попробуй еще раз".

Цинь Чжуй хихикал: "Я знал, что это ты сделал это нарочно, тебе не стыдно?"

Нинг Тао неловко улыбнулась, нехорошо объяснить.

Цинь Чжоу взял второй подлинный выщипывающий талисман и без колебаний прикрепил его к своей одежде, затем протянул руку, чтобы открыть его.

Второе подлинное обаяние выщипывания было легко раскрыто, еще влажная крысиная кровь не прилипла к ее одежде.

"А? Что происходит?" Цинь Чжуй последовал за ним и выложил его снова, и снял его с легкостью.

Нин Тао тоже однажды попробовал, и открыл его с легкостью, совсем не снимая одежды с Цинь Чжоу.

Цинь Чжоу сказал: "Как странно, брат Нин, дай мне первого, кто попробует еще раз".

Нин Тао поспешил убрать первый талисман, и он размышлял о том, что ему нужно изучить полезность неправильно написанного выщипывания талисмана, когда он повернулся назад.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0259 Банкет гонгменов в главе**

Глава 0259 The Hong Sect Feast Overnight, Ning Tao попробовали дюжину комбинаций различных рун, к сожалению, ни одна из них не увенчалась успехом. Этот неуместный выщипывание руны был просто совпадением, даже раз в жизни, как яблоко с жучками, которое ударило Ньютона по голове, единственное в мире.

После напряженной ночи Нинг Тао пришел к выводу.

Сочетание рун бессистемно имеет потенциал получить руну, которая может быть использована, но шансы на это намного меньше, чем на случайное попадание Гран-при на лотерейной станции. Ошибочно написанная версия сорванной руны, несомненно, была актом удара по джекпоту, и немного отомстила за то, что клиника Skylit так долго его отыгрывала.

Нин Тао бросил все оборванные мантры в Мэй Сян Дин, готовясь вернуться в печь, чтобы сделать целлюлозу, а затем переработать духовную бумагу.

"Доктор Нинг, вы там?" Голос с детским воздухом появился за дверью.

Голос звучал знакомо, Нинг Тао помнил человека, но был неуверен. Он подошел к двери и открыл ее, протянув глаза, чтобы увидеть, что в пустом переулке Хакка стояли мужчина и женщина, два подростка, а именно два ученика-подростка Бай Шенг, У Сяолинь и Лю Сяньер.

На утреннем солнце, молодой человек с четкими бровями, молодая девушка красивая и тихая, хорошая пара золотых детей, так что люди не могут не чувствовать себя близкими к сердцу любви.

К сожалению, они были учениками Белого Святого.

В первой битве при Храме Кумо Белый Святой был неизвестен в жизни и смерти, но от него ожидали побега. Тот факт, что клиника "Небеса" не переехала, является живым доказательством. Но неожиданно эти два ученика Белого Святого необъяснимо подошли к двери.

У Нинга Тао были сомнения в сердце, но он не двигался и сказал: "Как вы узнали, что я здесь?".

У Сяолинь обнял Нин Тао и сказал без всякого смирения: "Доктор Нин, старшая сестра Бай была здесь, конечно, мы знаем".

"Где твой хозяин?" Нинг Тао предварительно сказал.

Лю Сяньер также обнял Нин Тао кулаком и сказал четким голосом: "Доктор Нин, наш магистр собирается провести научно-технический форум завтра в отеле "Голден Спринг", в это время будет прием, магистр попросил нас прислать приглашение пригласить доктора Нин на научно-технический форум завтра".

Нинг Тао хладнокровно посмеялся, ''Технический форум''? Разве ты не знаешь, кто твой хозяин? Как тысячелетний змеиный демон может так бояться человеческих шуток, даже если он проводит технологический форум?"

Wu Xiaolin и Liu Xian'er были спокойны и не реагировали в способе, который сделал их злыми, потому что Ning Tao насмехался Бай Шенг.

Нин Тао продолжил: "Вы оба хорошо квалифицированы с точки зрения корней и костей, я не думаю, что вы тоже плохие люди, так зачем же следовать за ним?"

Ву Сяолинь снял приглашение и передал его Нин Тао обеими руками перед ним: "Доктор Нин, пожалуйста, возьмите приглашение".

Нин Тао не двигался, и в его сердце было чувство, что он ненавидит железо, которое не может быть сталью.

Лю Сяньер сказал четким голосом: "Доктор Нин, когда-то учитель, всегда отец, независимо от того, является ли наш хозяин демоном или человеком, или что бы он ни делал, он всегда будет нашим хозяином". То, что вы говорите, мы можем только слушать и не смеем комментировать".

Этот разговор очень приличный, также пусть Нин Тао не хорошо, чтобы сказать что-нибудь больше, в конце концов, стоять перед глазами по-прежнему только двое детей, и природа не плохая, он не может два ножа убить его?

Талия Ву Сяолиня еще немного согнулась: "Пожалуйста, доктор Нин, примите приглашение".

Нин Тао все еще конфисковал приглашение, он сказал: "Возьмите его обратно, ваш хозяин пригласил меня на научно-технический форум, выпивка это все фронт, я точно знаю, что он хочет". Возвращайся с сообщением, и я приду к нему".

У Сяолинь Wu, но все еще держит приглашение в обеих руках, неподвижный, большой есть Нин Тао не принимают, что он будет держать эту позу в первый день первого месяца следующего года, как.

Нин Тао слегка нахмурился, что было равносильно тому, чтобы заставить его принять приглашение в маскировке.

"Доктор Нинг, просто возьмите его, если вы не примете это приглашение, мы не сможем отчитаться перед Мастером, когда мы вернемся, он будет наказывать нас." Лю Сяньэр сказала, говоря намёком на попрошайничество в её голосе.

Нин Тао сделал движение в своем сердце, пробуждая запах и аромат состояние его глаз и носа. С таким взглядом он вдруг стал ясен в своем сознании. Пара подростков, У Сяолинь и Лю Сяньер, имели на своем теле золотые змеиные навязчивые идеи. Как и Цзин, они оба были принуждены Бай Шенгом и наказаны, если они нарушили закон, так что Цзин не мог этого вынести, не говоря уже о них.

"Доктор Нинг, пожалуйста, примите приглашение". Ву Сяолинь также мягко умолял его.

Нин Тао закончил смотреть и нюхать глазами и носом и протянул руку, чтобы получить приглашение, легкомысленно сказав: "Вы оба были посажены Компасом Золотой Змеи Белым Святым, вы на самом деле не хотите работать на него, я прав?".

Выражения У Сяолиня и Лю Сяня на мгновение едва уставились друг на друга, прежде чем снова посмотреть друг на друга, но оба ничего не сказали.

Нин Тао сказал: "Я могу поднять золотые змеиные навязчивые идеи с ваших тел прямо сейчас и быть свободным, как ваша старшая сестра Бай Цзин, не так ли?"

Выражения Лю Сяньэра и У Сяолиня мгновенно изменились, как они сказали в унисон: "Доктор Нин, прощайте".

Нин Тао помахал рукой: "Пойдемте, возьмите мои слова к вашему хозяину, я не пойду на его проклятый форум технологий, но я найду его и заставлю почистить шею".

У Сяолинь У колебался и сказал: "Доктор Нин, наш хозяин сказал, что он также пригласил одного из ваших друзей, Линь Цинь Хуа".

Нин Тао уставился прямо на У Сяолиня: "Ты говоришь правду?"

У Сяолинь кивнул.

"Еще есть сестра мистера Линь, Линь Цинь Шу." Лю Сяньер добавил.

"Также попросите доктора Нинга прийти завтра пораньше, мой хозяин сказал, что с вами произошло какое-то недоразумение, надеюсь, я смогу поговорить с вами и оставить старую обиду позади нас на льду". У Сяолинь сказал.

"Доктор Нинг, прощайте." Лю Сяньэр обнял Нин Тао и повернулся к выходу, за ним последовал У Сяолинь.

Нин Тао смотрел, как Лю Сяньер и У Сяолинь выходят из аллеи Хакка, затем достали его мобильный телефон и набрали номер мобильного телефона Линь Цинхуа.

Мобильный Линь Цинхуа был выключен и не отвечал.

Нин Тао проследил и снова набрал номер мобильного телефона Лин Цинъю.

Несколько секунд спустя, голос Линь Цинъю пришёл с телефона, ''Йоу''! Солнце на западе. Я думал, ты забыл обо мне. Я не думал, что ты мне перезвонишь. Что случилось? Все в порядке, я просто повешу трубку".

Она все еще злилась на Нинг Тао.

Может ли женщина, которая звонит мужчине по собственной инициативе и не отвечает на десятки вопросов, не злиться?

Нинг Тао горько смеялся, "Все еще злишься"? Есть причина, по которой я не отвечаю на твои звонки."

"В чем причина? Я хочу это услышать." Голос Линь Цинь Юя.

"Вы получили приглашение от кого-то по имени Бай Шенг приехать в официальный город на форум Shi Tech?" Нинг Тао сказал.

"Снова сменив тему, я не могу понять, что я сделал не так, я столько раз звонил тебе, и ты не ответила ни на один вопрос, ты так сильно меня ненавидишь?" Голос Линь Цинъюй звучал с оттенком обиды и слабым намеком на грусть.

Нинг Тао больше не знал, что сказать. Из трех женщин, помимо Цин Чжуй, Линь Циньюй, Цзян Хао и Чжао Ушуан, если бы ему пришлось выбрать одну на свидание или даже выйти замуж и иметь детей, он бы предпочел Цзян Хао. Он никогда не был таким человеком, у которого были ноги в нескольких лодках, с этим хорошим, с этим хорошим, со всеми тремя доминирующими, это больше не отбросы? Цинь Чжуй был исключением, она была его демонической рабыней, небесной наложницей, а не женой. Таким образом, он сознательно отчуждает Линь Цинь Шуань и Чжао Ушуань после того, как она выражает себя ему, и на самом деле Чжао Ушуань иногда звонит ему, и он не отвечает.

Но по этой причине, как он мог сказать Лин Цин Ю?

"Ты говоришь?"

"Я уронил свой телефон". Это действительно трудно объяснить, Нин Тао дал такую причину, что даже он сам не верил.

Линь Цин Юй несколько секунд молчала: "Правда?"

"Правда... да".

"Хорошо, я тебе верю".

Нинг Тао, ".........."

Говорят, что женщины хорошо умеют уговаривать, но иногда именно люди хотят, чтобы их уговаривали.

"Что ты только что сказал?" Настроение Линь Цинь Юя было заметно лучше.

Нин Тао сказал: "Я просто спросил, получил ли ты приглашение от человека по имени Бай Шенг приехать в официальный город на технологический форум"?

"Да, но на самом деле меня не пригласили, это был Тамао Такеда, и мой отец настоял на том, чтобы я пришел, сказав, что, поскольку я был партнером, у меня должна была быть искренность партнера. Несмотря на то, что мы занимаемся биофармацевтикой, мы также являемся технологическими компаниями, и такой большой технологический форум должен быть посещен, и это хорошо для роста совместного предприятия".

"Вы, ребята, действительно имеете дело с семьей Такеда?" Хотя он не удивился, Нинг Тао все равно не мог не попросить об этом.

"Конечно, штаб-квартира СП будет находиться в Японии, а в Маньчжурии есть филиал, управляемый людьми из компании "Такеда Фармасьютикалз". Mountain City также построит филиал, которым я буду управлять".

"Этот белый святой упоминал твоего брата?" Нинг Тао спрашивал.

"Нет. Ты что-нибудь слышал о моем брате? Просто скажи мне." Голос Линь Цинъю был взволнован.

"Нет". Нин Тао сказал, вспоминая в памяти то, что сказали У Сяолинь и Лю Сяньер, тем больше он чувствовал, что это странно.

"Мой брат................................................................................................................................................................................." сказал Линь Цинь Шу.

Нин Тао заверил: "Не волнуйся, твой брат будет в порядке, я искал его, дам тебе знать, когда у меня будут новости".

"Ну, кстати, как ты узнал, что я собираюсь на Азиатский Технический Форум?"

Нин Тао открыл приглашение, посмотрел на него и, увидев главу Азиатского научно-технического форума, сказал: "Случилось так, что меня пригласили, и человек, который прислал мне приглашение, сказал мне, что я тоже пригласил тебя, поэтому я позвонил, чтобы спросить тебя".

"Разве это не технический форум, как ты мог пригласить врача?" Голос Линь Цинъю был полон любопытства.

"Я не знаю".

"Так где же ты сейчас? Я еду в аэропорт, заеду за тобой."

Нин Тао сказал: "Я в официальном городе, во сколько твой рейс, я за тобой заеду"?

"Рейс в одиннадцать часов дня, ожидается прибытие в официальный город в два часа дня, вы приедете и заберете меня, и мы с вами приятно поболтаем". Линь Цинъюй сказал.

"Хорошо, увидимся в аэропорту после обеда". Нин Тао повесил трубку, затем позвонил Бай Цзину, Цин Чжуй и Инь Мо Лань по очереди.

По окончании разговора он вернулся в Небесную внешнюю клинику, где приготовил все необходимое для приготовления и положил в маленький сундук с лекарствами. После этого он открыл дверь удобства и пришел в Пещеру Павильона Мечей.

Через час Цинь Чжуй и Цзин Уайт прибыли в пещеру Павильона меча.

Нин Тао открыл дверь на Песчаную дорогу: "Бай Шенг появился и пригласил меня на технологический форум, который он проводит".

"Разве это не банкет гонгменов?" Инь Муран сказал.

Нинг Тао сказал: "Пока неизвестно, что он замышляет, но это также возможность убить его". Завтра я пойду на форум, а ты будешь там рулить, но не действуй необдуманно, а делай все по моему сигналу".

Уайт спросил: "Какой сигнал?"

Нинг Тао на мгновение подумал: "Я напишу вам, ребята".

Бай Цзин посмотрел на Нин Тао, и этот взгляд, кажется, что-то сказал ей.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0260 Скорость и страсть.**

0260 Глава Скорость и страсть Дневное солнце пролилось лениво, оживленная сцена с машинами, приезжающими и уезжающими в аэропорт Баошана.

Цин-Юй Линь вошла в приемный зал в поисках лица, по которому она тосковала в толпе.

"Киёсу, сюда". Из толпы Нин Тао помахал Лин Цин Ю.

Линь Цинъюй увидел Нин Тао и быстро подошел. Казалось, у нее было много слов в сердце, чтобы сказать Нин Тао, но когда она пришла к лицу Нин Тао, она не могла сказать ни слова, просто глядя на него с немного обиды в глазах, но с радостью и любовью встречи друг с другом, очень сложно.

Нинг Тао улыбнулась ей: "Пойдем, я возьму твой чемодан, моя машина на парковке".

Линь Цинъю кивнула головой и молча следила за Нин Тао.

В толпе, блондин в солнечных очках держал знак, ожидая кого-то, но его глаза были на Нин Тао и Лин Цинъю. Он смотрел, как Нин Тао и Лин Цинъю выходят из зала ожидания, а затем достают его мобильный телефон.

У входа в зал Нинг Тао замедлил темп.

Линь Цинъюй любопытно спросил: "Что случилось?"

Нинг Тао улыбнулся: "Ничего, пошли".

Линь Цинъю загнула в угол своего рта и пошла за Нин Тао по направлению к парковке.

В мире тела Нинг Тао есть Дан размером с волейбольный мяч, сила шестого чувства не преувеличена словом "ужас". Кто-то наблюдал за ним, как он мог не чувствовать. Просто он не хотел беспокоить Лин Цин Ю, поэтому не сказал это вслух.

В зоне ожидания рядом с шоссе аэропорта две высокие, ногистые женщины смотрели на Нин Тао и Лин Цинъю, которые пересекали дорогу. Но Нинг Тао даже не посмотрел на эту сторону.

Эти две женщины - Бай Цзин и Цин Чжуй.

"Сестра, у вас с ним есть какие-нибудь успехи?" Бай Цзин спрашивал.

Голос Цинь Чжоу был маленький, "Как всегда".

Белый Цзин вздохнул: "Ты некомпетентный дурак, тебе все равно придется много работать, три года пройдут в мгновение ока, не дай корзине опустеть к тому времени". Он редкий врач-культуролог тысячелетия, и его клиника может многое предложить, так что после него будет как великое преобразование, может быть, у него будет шанс пересечь бедствие и стать бессмертным демоном".

Цинь Чжоу дал Белому Цзину пустой взгляд: "Ты знаешь, что сказать обо мне, ты сможешь это сделать.

Белый, который так отчаянно нуждался в словах, выглядел так, как будто она не могла перестать ненавидеть его. Ее сторона сказала так много горького, но ее глупая сестра, видимо, не послушала ни слова.

Некоторые шансы редки, но так как это шансы, их нельзя просто так схватить.

Тогда блондинчик вышел из вестибюля пикапа и тоже направился к парковке.

Бай Цзин и Цин гнались за ними.

В зоне для курения старый товарищ в тренчевом пальто с длинными волосами и прохладным видом также бросил сигарету в руку и спокойно последовал за ним.

Он Инь Мо Лан.

На парковке, Линь Цинруй, который прошел через несколько парковочных мест, сказал несколько депрессивно: "А Тао, где припаркована твоя машина?".

Нинг Тао поднял палец: "Вот, он там".

Линь Цинъюй посмотрел в сторону Нин Тао указывал и увидел Bentley, ее выражение было мгновенно шокировано, и она стояла в благоговейном трепете: "Я знал, что у вас получится, это было только долгое время, и вы смогли купить такую машину".

Нин Тао тоже ничего не говорил, быстро шел, обходил Bentley, а затем клал багаж Лин Цин-Ю на педали электромобиля с аккумуляторными батареями TianDao.

Любопытно, почему Нин Тао еще не открыла дверь машины, Линь Циню удивилась, когда переступила через переднюю часть машины, только для того, чтобы с первого взгляда увидеть, что Нин Тао положила свой багаж на автомобиль с аккумуляторной батареей: "Это... это твоя машина, да?"

Нин Тао убрал штатив и вытолкнул аккумуляторную машину Tien Dao, улыбаясь и говоря: "Иначе, ты думаешь, я поеду на Bentley, чтобы забрать тебя"?

Линь Цинъюй посмотрела на аккумуляторный автомобиль Нин Тао со странным выражением лица.

Нинг Тао сел на мотоцикл и сказал: "Поднимайся, чего ты ждешь? Этот мой автомобиль стоит больше, чем этот Bentley, и владелец обменял его со мной, и я не закончил".

Линь Цинъю был поражен словами Нин Тао: "Он не дурак, как он мог обменять Bentley на электрическую машину с тобой?" Пока она говорила, она забралась на электромобиль Тендо одной длинной ногой вверх.

Нин Тао повернул электрическую дверь, и электрический автомобиль Tien Dao медленно двигался вперед.

Линь Цинъюй колебалась и протянула руку вокруг талии Нин Тао. Тем не менее, это был очень размеренный, а не вид погони Цин, где ее верхняя часть тела была полностью прикреплена к спине Нин Тао, ее верхняя часть тела намеренно держали на небольшом расстоянии от спины Нин Тао.

Автомобиль с аккумуляторной батареей Тендо хорош, но он не может ехать по шоссе. После выхода с парковки аэропорта, Нин Тао ездил на электрическом автомобиле Tien Dao на второстепенное шоссе и направился к официальному району города на скорости шестьдесят ярдов.

Спустя десятки километров электромобиль Тэндо подошел к сельской дороге, и домов по обеим сторонам дороги постепенно стало не хватать.

Перекресток, где внедорожник "Тойота" ждал красного света. Когда Нинг Тао ехал на электромобиле "Небесный Дао" через перекресток, он внезапно взлетел на воздух и взлетел вверх.

Нин Тао ожесточенно завинтил электрическую дверь и впрыснул духовную энергию в аккумуляторный автомобиль Tien Dao, который внезапно ускорился вперед и увернулся от удара внедорожника Toyota.

Внезапно внезапно внедорожник Toyota повернул, чтобы догнать его, двигатель заревел и ехал быстро.

Это был не только внедорожник Toyota, черный Audi, но и два мощных локомотива Toyota, которые вышли из-за этого внедорожника Toyota. Два локомотива были на последнем месте, но смена направления мгновенно оставила два вагона позади и догнала ветер и молнию.

Нин Тао увидел движение всадника, вытаскивающего что-то из своей одежды из зеркала заднего вида электромобиля Tian Dao, а затем закричал: "Обними меня крепко!".

Очевидно, что это было действие - вытащить пистолет.

Линь Цинъю все еще боялась автокатастрофы, которая только что произошла, и она не знала, что произошло, поэтому, когда она услышала, как Нин Тао кричал на нее, она обхватила ее руками талию.

Нин Тао привинтил электрическую дверь на дно и впрыснул духовную энергию в электрический автомобиль Tiandao. Вкладывать экстрасенсорную энергию в электрический автомобиль Тендо - все равно, что вставлять закись азота в двигатель модифицированного гоночного автомобиля. Всего через мгновение после впрыска Духовной Силы электрический автомобиль "Небесный Дао" резко увеличил скорость и взлетел вперед, его скорость превзошла четыреста, как минимум!

Два мощных локомотива отчаянно гнались за ними, а шестискоростные газовые ворота могли только наблюдать за быстрым движением черно-белых аккумуляторных батарей. Скорость двух локомотивов можно быстро увеличить до более чем двухсот километров в час, но она все еще слишком далека от скорости электрического вагона Тендо, превышающей четыреста, и нет никакой надежды на то, что он наверстает упущенное. Тем не менее, два локомотива и два вагона все еще упорно преследуют вагон с аккумуляторными батареями.

Проселочные дороги разыгрываются со скоростью и волнением, которые можно увидеть только в автомобиле, а главный герой - это не модифицированный суперкар, а автомобиль с аккумуляторной батареей.

Со скоростью более четырехсот в час и второстепенными дорогами такая поездка ничем не отличается от самоубийства. Линь Цинъю была так напугана, что она смертельно обняла талию Нин Тао и похоронила лицо в спине Нин Тао, что даже не осмелилась открыть глаза. Но Нин Тао очень спокойный, без следов паники, после впрыска духовной силы он и автомобиль с аккумуляторной батареей войдет в человеческий автомобиль в одном режиме, управление, как рука, нет риска аварии из-за превышения скорости, даже если есть также достаточно низкая, чтобы быть ничтожным.

Тем не менее, он должен был думать о Линь Цинь Юй, у которого не было полупустой проблемы, но Линь Цинь Юй просто не мог выдержать езды с такой скоростью.

Бегло взглянув на Кунг-Фу, прошло несколько километров. Нин Тао притормозил и поехал по маленькой деревенской дороге, проехал вперёд некоторое время, а затем въехал на машине в лес.

Нин Тао не потрудился утешить ее, и он подошел к краю леса и пристально посмотрел на дорогу недалеко. Примерно через минуту два локомотива вместе с Toyota Land Cruiser и Audi седаном вышли на его линию обзора.

Нинг Тао вытащил телефон и сделал две фотографии.

Гусеничный движок прошел мимо, оба локомотива были в шлемах и не могли видеть лица. Окна обоих автомобилей также не были открыты, и в машине никого не было видно. Однако нетрудно сказать, что два локомотива были белыми, судя по размеру их кунг-фу.

Сердце Нинг Тао тайно сказало: "Белый Святой послал двух своих учеников с приглашениями, на этот раз он не стал бы выбирать, даже если бы захотел сделать шаг". Эти люди наемники из компании "Блэкфайер"?" В его глазах мелькало холодное мерцание, Черная Огненная Компания становилась все более и более свирепой.

Нин Тао убрал свой мобильный телефон и подошел к ней, протянул руку помощи и помог ей подняться, и в процессе этого он влил немного духовной энергии в ее тело.

Чувство Линь Цинъю вдруг стало намного лучше, ее перестали тошнить, и ее лицо было в крови, но она все еще боялась в своем сердце: "Только что, только что... что случилось?"

Нинг Тао сказал: "Кто-то охотится за нами, и исчезновение твоего брата, скорее всего, связано с этими людьми".

"Я, я звоню в полицию". Линь Цинъю сказала, и собиралась достать свой телефон.

Нин Тао сжала руку: "Это бесполезно, если бы полиция была полезна, твоего брата бы не забрали".

"Ну и что?" Линь Цинъю уже была шестигранной.

Нин Тао сказал: "Вот почему я приехал, чтобы забрать тебя, ты, скорее всего, стал мишенью этих людей, ты забронировал отель онлайн или Бай Шенг организовал для тебя отель"?

Линь Цинъюй сказал: "Бай Шэн предоставил номер в гостинице, но оценка номера слишком низкая, поэтому я снова забронировал номер через интернет".

Нинг Тао на минуту замолчал, прежде чем сказал: "Почему бы тебе просто не пойти в отель и не остановиться у меня".

"У вас есть дом в официальном городе?" Линь Цинъю выглядела немного удивленной.

Нинг Тао сказал: "Я арендовал его, но оценка определенно ниже, чем номер в отеле".

"Я не один из тех потраченных впустую тысячелетий, и причина, по которой я забронировал свой номер, в том, что я представляю Blueprint Biotech, и у меня должна была быть небольшая сцена." Линь Цинъюй сказал.

Нинг Тао прокатился на электромобиле "Небесный Дао" и улыбнулся: "Тогда я тебя комиссионирую, садись".

Кажется, вспоминая что-то, Линь Цинъю уставилась на автомобиль с электрическими аккумуляторами "Небесный Дао" под задницей Нин Тао с ненормальным видом, как она любопытно сказала: "Ты так быстро ездишь на электрических аккумуляторах"? Я чувствовал себя быстрее, чем самолет взлетел, как он мог так быстро взлететь?"

Нин Тао слабо улыбнулся: "Как я уже говорил, моя машина с аккумуляторной батареей дорогая, и Бентли не изменится".

Действительно, духовные материалы, использовавшиеся для усовершенствования электромобиля Небесного Дао, стоили больше, чем просто седан Bentley, не говоря уже о том, что он даже использовал гнилой сломанный горшок, чтобы усовершенствовать его в течение нескольких дней и ночей.

Линь Цинъюй, однако, обезжиренный ее рот, казалось бы, не впечатлен в ее сердце, но она все равно забралась на электромобиль Tiandao и обернул ее руки вокруг талии Нин Тао, не забыв нарекание: "Езжайте медленно".

Именно во время этого процесса Нин Тао отправил две фотографии, которые он только что сделал Цзин Баю. Он убрал телефон, отвинтил электрическую дверь и врезался в дорогу. На этот раз он больше не ездил по второстепенной дороге, медленно двигаясь по проселочной дороге.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0261 Разделите со мной комнату.**

Глава 0261 Возьми комнату со мной. "Ты здесь живешь?" После входа в дом, Линь Цин Юй осмотрела окружающую среду в арендованном доме.

Нинг Тао сказал: "Это место намного хуже того, где вы остановились, так что это нормально, позволить вам страдать на ночь, не так ли?"

Линь Цинъюй слегка наклонила угол своего рта: "В твоих глазах я всегда избалованная и избалованная юная леди"? Я также была очень независимой, когда училась за границей, и дом, который я снимала, был очень обычным домом. Ты без проблем останешься здесь, не говоря уже о ночевке, или на год".

Нинг Тао улыбнулся: "Хорошо, тогда ты можешь занять мою комнату сегодня вечером, я займу гостиную".

"Как это работает?" Линь Цинъюй сказал.

Нин Тао сказал: "Ты здесь в гостях, так что невозможно отпустить тебя на диван, верно? Не за что, договорились, берите мою комнату".

Только тогда Линь Цин Юй кивнула головой и вдруг вспомнила кое-что еще раз: "Зачем ты хочешь открыть клинику в Гуаньчэне"?

Нин Тао улыбнулся: "Я изначально бродячий доктор из Цзянху, так что мне, естественно, нужно куда-нибудь съездить после длительного пребывания на одном месте. Через некоторое время мы с клиникой снова переедем, но пока не выяснили, куда ехать".

Линь Цинъюй не мог не хмуриться, "Ты не можешь просто остаться на одном месте"? Разве ты не хочешь найти женщину, чтобы выйти замуж, завести детей и заняться бизнесом?"

Нинг Тао сказал: "Это не та жизнь, которую я хочу, я человек, который рожден быть праздным".

Сказать это, однако, не было тем, что он имел в виду. Он также хотел остаться в Маунтин Сити, который, в конце концов, был его родным городом. Он также хочет вступить в отношения с женщиной, которая ему нравится, а затем жениться и завести детей. Но он родился посредником между добром и злом, владельцем Небесной клиники, и такой жизни не суждено было иметь с ним ничего общего.

После вывоза Белого Святого, скорее всего, клиника переедет, но он даже не знает, где будет его следующая остановка, как он может успокоиться и влюбиться в какую-нибудь женщину или даже жениться и завести детей в такой день?

Линь Цинъюй казалась разочарованной и потерянной, ее глаза переступили через коридор, куда направлялась гостиная, а затем она увидела маленькую открытую дверь, и маленький внутренний двор за маленькой дверью. Там была веревка для сушки одежды, и на этой веревке висела пара голубых трусиков и голубой бюстгальтер.

Выражение Линь Цинъюя внезапно изменилось: "У вас все еще живет женщина......?"

Нин Тао посчитала свои взгляды и сказала: "О, это Цин Чжуй, она тоже здесь живёт, она медсестра в моей клинике".

Линь Цинъю удивилась: "Вы живёте вместе?"

Нинг Тао неловко сказала: "Нет, у нее есть комната, а у меня - комната".

"Она, должно быть, симпатичная, да?" Линь Цинъюй предварительно сказала, что она на самом деле не видела Цинь Чжуй раньше.

Нинг Тао кивнул "Прекрасно".

Линь Цинъюй посмотрела на Нин Тао со странным взглядом в ее глазах, взгляд, который казался, как будто она хочет проткнуть его сердце и выкопать его секреты. Мужчина и женщина живут в одном доме, а женщина все еще красива, у которой нет импульса, когда мужчина?

Как раз тогда ее телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Сказав несколько слов, Линь Цинь Юй повесила трубку.

Нинг Тао спросил: "Это Такеда Тамао звонит?"

Линь Цинъюй сказал: "Да, он только что вышел из самолета, забронировал гостиницу и попросил меня приехать, сказал, что хочет поговорить со мной по официальным делам, и я должен приехать".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Что Такеда Юфу нехороший человек, он и его отец Такеда Синсукэ тоже не очень-то с вами работают, только что мы столкнулись с нападением, он попросил вас поехать в отель прямо сейчас, думаю, есть какое-то совпадение во времени, вы не можете поехать?"

Линь Цинъюй сказал: "Я уже пообещал ему, кроме того, я сам могу сказать, хороши они с Такедой Синсукэ или нет. Я не буду жить у тебя, я пойду в отель". Когда она говорила, она еще раз взглянула на голубые трусики, казалось, что именно голубые трусики и бюстгальтер заставили ее передумать.

Нин Тао сказал: "Если ты настаиваешь на том, чтобы спросить, я провожу тебя туда, мне будет нелегко, если ты пойдешь один, эти люди могут больше не появиться".

Линь Цинъю на минуту подумала, прежде чем кивнуть: "Тогда я позабочусь об этом".

Нинг Тао засмеялся: "Почему так вежливо? Пойдем, я провожу тебя".

Линь Цинъюй снова оглянулась на трусики и бюстгальтер Цинчая, что было до того, как она пошла за Нин Тао.

Как аккумуляторная батарея Тэндо автомобиль покинул Hakka Lane, Нин Тао взял свой мобильный телефон для навигации и ехал медленно в направлении отеля Цзиньри, что Лин рассказал ему о.

По дороге больше не было никаких неприятностей, и прибытие в отель Ким Ир было безопасным и надежным. Это недавно построенный пятизвездочный отель в японском стиле, и нетрудно заметить, что это отель с японским происхождением.

К тому времени, как Нинг Тао прибыл к входу в отель "Золотой день", Такеда Тамао уже ждал у входа в вестибюль. За ним также следовали несколько телохранителей, один уставился на разные места с холодным выражением лица.

У Тянь Юйфу У также видел Нин Тао, а также Линь Циньюй, который сидел позади Нин Тао, блеск холода вспыхнул в его глазах, но улыбка появилась в его глазах, прежде чем Нин Тао смог спуститься по ступенькам вестибюля, он поприветствовал его: "Господин Нин, давно не виделись, я рад вас видеть".

Нин Тао остановил машину и посмотрел на Такеда Юфу.

Несколько телохранителей У Тянь Юфу последовали за ним, уставившись на Нин Тао с осторожностью.

Нинг Тао улыбнулся: "Итак, это мистер Такеда, как дела".

Линь Цинъю вышел из электромобиля Тэндо и поздоровался с Такеда Тамао.

Такеда Юфу сказал с улыбкой: "Я просто беспокоился, не возникнет ли у госпожи Лин неприятностей по дороге, похоже, что мое беспокойство было излишним. У такой красивой женщины, как мисс Лин, везде, куда бы она ни пошла, есть эскорт. Мистер Нинг, вы беспокоитесь, что мисс Лин специально приехала сюда из Маунтин Сити, потому что уехала одна? Тебе было очень тяжело".

Эта фраза близка к тому, чтобы прямо сказать, что Нинг Тао - это каблук.

Нин Тао мягко сказал: "Мой человек очень привязан к друзьям, если кто-то обидит моего друга, я обязательно заставлю его заплатить в десять раз больше".

Мерцание гнева вспыхнуло на бровях У Тянь Юйфу, но это было не менее мимолетно, он перестал разговаривать с Нин Тао и столкнулся с Линь Цинъюй: "Госпожа Линь, я уже подготовила гостиницу и конференц-зал, сначала вернитесь в свой номер и отдохните, а потом мы сможем обсудить дела".

Линь Цин Юй колебалась и открыла рот: "Господин Такеда, я бы хотел забронировать другой номер".

Такеда Юфу сказал: "Почему?"

Линь Цинъю сказал: "Доктор Нин - мой друг, ему тоже нужна палата".

Такеда Юфу нахмурился: "Кажется, в этом отеле нет номеров, но я могу попросить вас и договориться с господином Нингом, если он есть". Если это действительно не так, то я могу только извиниться, мы не можем просто выгнать других гостей?" После этого он подмигнул одному из телохранителей, который повернулся и направился к стойке регистрации в вестибюле.

Без того, чтобы этому телохранителю не пришлось бы отвечать, Нинг Тао смог бы угадать результат. Если этот отель в японском стиле не имеет ничего общего с семьей Такеда, то это ад. Тем не менее, чем больше Такеда Тамао был таким, тем менее твердым становилось его сердце, и у него всегда было плохое предчувствие в сердце.

Линь Цинъюй посмотрел на Нин Тао и с некоторым смущением сказал: "А Тао, как насчет..........".

Нин Тао сказал: "Почему бы мне не подождать тебя здесь, скоро время ужина, я куплю тебе ужин и заберу кусочки для тебя".

Когда Линь Цинъю собирался говорить, Такеда Юйфу вмешался: "Господин Нин, я думаю, вам лучше уйти, моя встреча с госпожой Лин будет поздно вечером. Кроме того, я думаю, что пригласил мисс Лин прийти, так что я должен быть хозяином, чтобы пригласить ее на ужин. Почему бы тебе не вернуться завтра?"

Одна из рук Нинг Тао протянула руку в карман его брюк.

Два телохранителя со стороны Такеда Юфу подсознательно шагнули вперёд и "закрыли бы дверь" в любой момент, даже если бы Нин Тао вытащил пистолет, они без колебаний заблокировали бы пулю для Такеда Юфу.

Рука Нинг Тао вытащила из кармана брюк, и он вытащил сотовый телефон. Только что он получил смс-ку.

Смс от госпожи Бай: "Я узнал, старейшина Инь только что узнал, что эти люди остановились в отеле Цзиньри напротив вас.

Нин Тао засунул телефон в карман брюк и улыбнулся: "Господин Ву Тянь, ваш телохранитель не слишком осторожен, да? Я только что вытащил телефон, и они отреагировали с такой чувствительностью, смогут ли они действительно защитить тебя, если я вытащу какое-нибудь оружие?"

Такеда Юфу холодно сказал: "Что ты имеешь в виду? Ты мне угрожаешь?"

Именно в это время на крыльцо пришел Роллс-Ройс с портретом острова. Машина остановилась и, не дожидаясь, пока подойдет обслуживающий персонал и откроет дверь, блондинка толкнула дверь и ушла.

Видя ее лицо ясно, Нинг Тао не мог не замерзнуть на мгновение.

На самом деле, это Джоанна, приемная дочь голодного волка с Уолл-стрит, Барнс.

"Ага!" Смех Джоанны поспешил, и в ее голосе прозвучал вкус радости: "Этот мир слишком мал, доктор Нинг, какое удовольствие познакомиться с вами!".

Нин Тао слабо улыбнулся: "Итак, это госпожа Кьяо Хана, как вы сюда попали?"

Йоханна улыбнулась: "Я приехала на Азиатский технологический форум, наш консорциум инвестировал во многие технологические компании, будущее технологий в Азии, и я здесь".

Нин Тао пожал руку Цяо Хане.

Рядом с ним Такеда Тамао посмотрел на горячо болтающего Нин Тао и Кьяо Хана с адским видом на его лицо. Дочь Барнса Джоанна забронировала этот номер в отеле, и он рано утром получил новости и подумывал о том, чтобы найти возможность посетить его. Но я не знал, что Нин Тао, врач клиники, может вести такой хороший разговор с такой мировой знаменитостью, как Джоанна!

Он понятия не имел, что Барнс выжил до сих пор, и это было благодаря чудесной руке Нин Тао, который вернул родник.

Цяо Хана, однако, даже не посмотрела на Такеда Юфу, ее глаза никогда не покидали лицо Нин Тао с того момента, как она вышла из машины до сих пор, пожала ей руку и добавила: "Кстати, доктор Нин, зачем вы здесь?".

Нинг Тао сказал: "Я бы хотел остановиться в этом отеле, но я не думаю, что здесь есть место".

Джоанна последовала: "Я забронировала президентский номер, с двумя спальнями, как раз для тебя". Я с удовольствием поговорю с тобой, и для тебя будет честью остаться со мной?"

Нинг Тао улыбнулась: "Конечно, спасибо".

Лицо Такеда Юфу было немного трудно разглядеть, но он все равно подошел и протянул руку, вежливо сказав: "Госпожа Иоанна, здравствуйте".

Только тогда Джоанна взглянула на Такеда Тамао: "Ты..........".

Тамао Такеда несколько неловко оттянул руку: "Я генеральный директор японской фармацевтической компании Takeda, акционер этого отеля, я много слышал о госпоже Йоханне, очень приятно с вами познакомиться".

В это время Линь Цинруй подошел к Нин Тао и странно сказал: "Ты действительно персиковый цветок судьбы, везде, где бы ты ни был, есть большие красивые женщины, которые знают тебя".

Нинг Тао горько улыбнулся и ничего не сказал. Если бы не сообщение от мисс Бэй, почему он все-таки остался в этом отеле? Защита Линь Цинь Юя, безусловно, была важной целью, и расследование мотивов компании Черный Пожар также было очень важно.

Джоанна потеряла интерес, не сказав ни слова Такеда Тамао, который сказал: "Доктор Нинг, пойдемте в палату и поговорим".

Нинг Тао сказал: "Подожди меня, я пойду припаркую машину".

Только тогда Джоанна поняла, что рядом с Нин Тао стоял аккумуляторный автомобиль, и она поманила, и черный телохранитель, который стоял рядом с Rolls-Royce и был настолько силен, что выглядел как Кинг-Конг, и она сказала: "Иди и припаркуй машину мистера Нинга".

Нин Тао передал аккумуляторную машину Tien Dao черному телохранителю и проследовал за Джоанной в отель.

Черный телохранитель хотел прокатиться на аккумуляторной машине Tendo, но не смог ее запустить и вынужден был ее подтолкнуть.

Линь Цинъюй посмотрела на спину Нин Тао, ее брови нахмурились.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0262 Глава 0262 Некоторые размеры должны быть.**

0262 ГЛАВА Некоторые размеры Обречены День Обречен Президентский номер, заказанный Иоганной, имел две спальни, одну хозяина и одну секунду, плюс гостиную, ванную комнату и конференц-зал. Джоанна собиралась позволить Нин Тао занять главную спальню, но Нин Тао настоял на второй спальне. Иоганна уже сделала ему одолжение, как он мог так хорошо взять на себя хозяйское спальное место.

Джоанна тоже не настаивала, тащила свой чемодан в спальню хозяина. Нин Тао также зашла во вторую спальню и вытащила свой мобильный телефон, чтобы отправить смс-ку госпоже Бай: "Просто следите за ней, не делайте ничего необдуманного".

Белый Цзин послал ему текстовое сообщение: Жди сигнала, стрелка сквозь облака, армия из тысяч лошадей, чтобы встретиться с тобой.

Когда она стала такой непослушной и нескромной?

Нин Тао не мог не улыбнуться и зайти в свой телефонный альбом, увеличив фотографию, сделанную для просмотра. Он получил номерной знак, но это было так быстро, а пиксели телефона были настолько низкими, что даже после приближения он не мог видеть номер на номере.

Второй выстрел запечатлел двух локомотивных всадников, грустно одетых в шлемы и неспособных видеть их лица. Но когда он приближался к фотографии, то увидел на руках всадника локомотива с золотыми потными волосами. У азиатских рас нет золотых потных волос, как насчет его предыдущего суждения о том, что другая сторона была белой.

Сердце Нин Тао спокойно проанализировало: "Битва при пропасти Шенонгдзя, наемники Черной Огненной Компании были стерты с лица земли и ничего не получили. Тан Цзисянь сфотографировался и попытался использовать силу магического образования, чтобы убить мечом, она также сбежала и ничего не получила.

Думая об этом, он не мог не посмеяться, он уже был мишенью компании Black Fire Company, я боюсь, что он также может быть в первой пятерке в списке людей, которых нужно убить, так что это не было чем-то удивительным, когда он сталкивался с прямым действием.

Нин Тао убрал телефон и вышел из комнаты.

Джоанна не вышла из своей комнаты, когда зазвонил дверной звонок.

Нин Тао поднялся и открыл дверь комнаты, но припарковал машину для него черный телохранитель, а официант толкнул грузовик с едой. В вагоне-ресторане было несколько изысканных блюд и бутылка виски "Сантори". Он не знал вина, и ожидалось, что это также ценное и ценное вино.

Точно так же, как Нин Тао смотрел на грузовик с едой, черный телохранитель вручил Нин Тао ключ от электромобиля Tian Dao: "Сэр, ваш электромобиль разрядился и не заводится". Я положил его в гараж, но, наверное, тебе придётся его подтолкнуть."

Нинг Тао улыбнулась: "Поняла, спасибо".

Дело не в том, что у электрического велосипеда Тендо кончилась батарея, а в том, что он может на нем ездить, и никто больше не сможет на нем ездить, если захочет. Что касается воровства, то это еще более бессмыслица. Если у вас нет ключа, чтобы открыть изысканный замок на руле, вы даже не можете резать его бензопилой.

Официант сказал: "Сэр, это еда, которую заказала мисс Джоанна".

Нинг Тао уступил.

Официант толкнул тележку внутрь, затем разместил еду и вино на столах в столовой по порядку. Он позировал очень элегантно, а когда ушел, он также смиренно и вежливо сказал Нин Тао: "Сэр, вам нравится.

Нин Тао сказал спасибо, и после того, как официант вышел из комнаты, он подошел к столу, чтобы пробудить сопли носа и осторожно понюхал каждую еду.

Еда была безопасна и не отравлена.

"Доктор Нинг, вы голодны?" Голос Джоанны исходил из-за нее.

Нинг Тао повернулся и на мгновение замерз.

Джоанна носит очень лестную ночную рубашку, белая, светлая хлопчатобумажная ткань мягко прилегает к коже и демонстрирует изгибы. С ее светлыми волосами, метр восемьдесят пять в высоту, стройной и мягкой талией, и парой больших длинных ног, ее сексуальность была настолько прямолинейна в воздухе, что ею можно было восхищаться.

Единственным недостатком ее красоты было то, что ее грудь была маленькой, даже немного меньше, чем у некоторых толстых мужчин. Так что на ней не было лифчика, а верхняя половина вида действительно выглядела как мужчина в лестной белой футболке с большим акцентом.

Джоанна посмеялась: "Я думала, что мы живем в одном доме, чтобы не было грубо носить ночную рубашку, если ты не думаешь, что это уместно, я вернусь в свою комнату и поменяю ее".

Девушкам было все равно, для Нин Тао было бы претенциозно сказать что-то неуместное, он также улыбнулся: "Нет ничего неуместного, ты здесь хозяин, просто не стесняйся".

Углы рта Джоанны слегка трепещут: "Правда, я обычно голый в своем доме, это нормально?"

Нин Тао не знал, что сказать, но он также знал, что западные женщины были смелыми и необузданными. На пляже никогда не бывает недостатка в сексуальных женщинах, которые загорают топлесс, а некоторые известные актрисы часто носят вакуумные костюмы по важным социальным поводам, так что это на самом деле нормально для них, чтобы так одеваться. Просто, как восточному человеку, ему немного неудобно, когда люди выделяют его приоритеты.

Джоанна улыбнулась и сказала: "Шучу, мы живем в одной комнате, мы должны считаться друзьями, я не буду называть тебя доктор Нинг, я буду называть тебя Тао, это нормально?"

Нинг Тао кивнул "Конечно".

Джоанна сказала: "Я приезжаю с острова, и у меня еще даже не было времени пообедать, ты можешь что-нибудь поесть со мной? Я заказал лучший виски в Японии, чтобы мы могли выпить".

Нин Тао с благодарностью согласился. Сначала он подошел к столу и отодвинул обеденные стулья для Иоганны, затем снова открыл вино, налив треть жидкости в два стакана. Он поднял бокал вина и понюхал его, от него слегка пахло солодом, и даже тот, кто мало что знал о вине, мог сказать, что это хорошее вино. Однако вместо того, чтобы притворяться, что идентифицирует вино, он сделал это, используя свою технику обоняния, чтобы проверить, нет ли в вине яда. Он проверил все блюда, когда только что вышла Джоанна, только эта бутылка виски не была проверена.

В вине тоже нет яда.

"За нашу дружбу, за тост". Иоганна также подняла бокал вина.

"За нашу дружбу". Нин Тао обмотал свой бокал Кьяо Хана, а затем вылил вино из бокала.

Двое сидели на ужин, и Джоанна, наверное, очень проголодалась, допивая стейк перед тем, как замедлить ее еду.

"Тао, я изучал тебя". Джоанна вдруг заговорила.

Нинг Тао посмотрел на нее и предварительно спросил: "Что ты изучал?"

"С вашими медицинскими навыками, нет сомнений, что вы лучший врач, которого я когда-либо видел. Болезнь моего отца была приговорена к смерти теми больницами и шарлатанами в Америке, и все же вы вылечили моего отца за такое короткое время".

Нинг Тао просто улыбнулся и ничего не сказал.

"Единственная красота в том, что мой отец не помнит процесс исцеления, он даже не помнит тебя. Я рассказал ему о том, через что он прошел в тот день, но он уже даже не помнит об этом".

Нинг Тао совсем не удивился, поскольку, пока он участвовал в этом мероприятии, соответствующие воспоминания пациентов клиники, поступивших на лечение в клинику Sky Outer Clinic, будут стерты.

"Ты можешь рассказать мне, как ты вылечил моего отца?" Лазурно-голубые глаза Цяо Ханы смотрели прямо на Нин Тао, ее глаза были наполнены любопытством и признательностью.

Нин Тао сказал: "В этом мире нет такого понятия, как совершенство. Я заранее сказал, что у него могут быть последствия потери памяти". Было счастливо услышать ваше описание того, что мистер Барнс потерял лишь очень малую часть своей памяти".

Иоганна слегка наклонила угол рта: "Мы уже друзья, живем в одном доме и пьем вместе, не можешь ли ты рассказать мне о процессе исцеления"?

Нинг Тао сказал: "Простите, у меня есть свои правила исцеления".

Иоганна внезапно выпорола зубы и улыбнулась: "Ха! Я помню фразу, ты человек с большим характером. Знаешь, от чего ты отказываешься? Говорю тебе, минимум, от которого ты отказываешься, это 5 миллионов долларов за визит. Мой отец был очень щедрым человеком, и, страдая от своей болезни, он говорил, что кто бы ни исцелил его от болезни, он отдаст этому человеку пять миллионов долларов".

Нин Тао зажарил кусочек лосося сашими, обмакнул его в соевый соус и положил в рот. Рыба была вкусной, но ему не понравился горчичный вкус в соевом соусе.

"Ничего страшного, если ты мне не скажешь, я пойму". Я искал вас и попросил у мистера Фэна вашу контактную информацию, но он не сказал мне, сказав, что ему нужно ваше разрешение".

"Ты хотел меня?" Нинг Тао посмотрел на нее и осторожно сказал: "Что-то"?

Джоанна положила столовые приборы в руки, а затем положила одну руку ей на слегка наклонную грудь: "Что не так с моей плоской грудью, ты можешь ее вылечить?".

Нинг Тао, ".........."

Джоанна продолжила: "Я не люблю силикон, я люблю натуральный, и в тот день, когда ты вылечил моего отца, я доверил тебе вылечить мои врожденные дефекты".

Некоторые размеры - небесные, так что это то, что можно просто изменить? Если бы к нему пришел человек, который родился с одним арахисовым рисом, и ему пришлось бы просить у него банан, даже если бы это был императорский банан, то он бы не смог!

"Что, ты мне не поможешь?" Божественный свет разочарования поднялся в глазах Джоанны.

Нинг Тао горько улыбнулся и сказал: "Проблема в том месте, где вы находитесь, вовсе не болезнь, это может быть недостаток питания в процессе развития, или это может быть врожденная генетическая проблема, вам не нужен силикон, так как же его достать?".

"Как ты можешь быть так уверен, когда даже не пытаешься? Лучшие больницы и врачи Европы и Америки не смогли вылечить болезнь моего отца, но вы вылечили моего отца в мгновение ока. У тебя такие отличные медицинские навыки, что ты даже ничего не сможешь с этим поделать?" Джоанна немного нервничала: "Я просто хочу, чтобы ты попробовал, тебе тяжело?"

"Я понимаю, что ты чувствуешь".

"Нет, ты совсем не понимаешь".

Нинг Тао пожал плечами: "Хорошо, я попробую".

"Спасибо!" Джоанна радостно улыбнулась: "Я знала, что смогу убедить тебя".

Но Нин Тао горько улыбнулась и пообещала, но как превратить свой аэродром в холм, было проблемой. Даже если девушка с плоской грудью отправится в клинику в небе, она не сможет получить грудные имплантаты, не так ли?

Динь-дон, динь-дон..................................

Звонок в дверь вдруг зазвонил.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0263 Вдохновленный чертежом**

0263 Глава Вдохновленная выщипыванием руны Джоанна встала и пошла открывать дверь.

Тот, кто звонил в дверь, был ее черным телохранителем, но тот, кто приходил, был Тамао Такеда.

"Мисс Джоанна, я хотел бы пригласить вас на ужин. Для меня будет честью исполнить это желание." Такеда Юфу говорил вежливо и с улыбкой на лице, которую невозможно было устоять.

Вместо этого Джоанна сказала: "Извини, я ужинал с подругой".

Если бы это было в другой раз, она, вероятно, приняла бы приглашение Такеда Тамао, в конце концов, Такеда Тамао тоже была фигурой с большим отличием. Но ее сердце было полно кокосовых орехов, папайи и других фруктов, и она не возражала пойти на банкет.

Глаза Такеда Юфу переступили через Цяо Хана и приземлились на Нин Тао, который сидел рядом с обеденным столом, его глаза были холодными и суровыми на мгновение, но он держал нежную и сердечную улыбку на лице: "Я собирался спросить, здесь ли доктор Нин, я также хочу пригласить доктора Нин на ужин вместе, интересно, хочет ли доктор Нин?".

Нинг Тао встал из-за стола и улыбнулся: "Это честь, спасибо".

Увидев, как Нинг Тао сказал это, Джоанна тоже кивнула головой: "Пойду переоденусь и приеду с Тао".

Такеда Юфу задолжал немного: "Тогда я буду ждать вас обоих в VIP-ресторане на верхнем этаже". сказал, повернулся и ушел.

Джоанна протянула руку и закрыла дверь, идя к Нин Тао с улыбкой на лице: "Я думала, ты откажешься, потому что, когда я пришла, я могла сказать, что этот парень не дружелюбен к тебе, но почему ты приняла его приглашение?".

"Женщину рядом с ним зовут Линь Цинь Юй, она моя подруга, ей здесь небезопасно, я хочу с ней познакомиться." Нинг Тао сказал, не скрывать.

"Так что все, я пойду переоденусь." Джоанна сделала два шага и оглянулась назад, улыбаясь: "Если тебе что-нибудь понадобится от меня, просто спроси".

Нин Тао улыбнулся и кивнул, но в его сердце болела голова. Джоанна была так добра к нему, во-первых, потому что он вылечил Барнса, но самое главное, потому что он обещал ей увеличить грудь. Но бедная грудь - это не болезнь, только сейчас он думал о том, как это сделать, но до сих пор понятия не имел. Если ты не можешь сделать то, что обещал, разве это не стыдно?

Джоанна вошла в свою комнату, и дверь в комнату закрылась.

Нин Тао подождал несколько минут, но не увидел, как она выходит, поэтому сел на диван и продолжил обдумывать план "лечения". Он думал о Небесной Игле, но Небесная Игла имеет две цели, либо исцелять людей или убивать людей, ее бедная грудь не болезнь, он просто наложил сотню швов на ее аэродром, это всего лишь сто игольчатых глаз, не так ли?

Тогда он снова подумал о бальзаме красоты, самый большой эффект бальзама красоты заключается в том, чтобы избавиться от шрамов, грудь людей просто бедна, и нет никаких шрамов от ножей, огнестрельных ранений и так далее, использование бальзама красоты может сделать ее кожу только в этом месте немного ярче, а также не может заставить ее грудь расти.

Маршрут загородной клиники? Как только она войдет, Добрый и Злой Трипод может показать призрачное лицо, не так ли? Очевидно, это тоже не сработает.

В первый раз, когда я подумал об этом, я все еще не мог придумать способа, Нин Тао несколько подавленным открыл маленькую аптечку, глядя на большую кучу фрагментированных вещей, содержащихся внутри, бамбуковую книгу счета, небесную иглу, поиск камня земляных чернил, баржевый пистолет, несколько маленьких фарфоровых флаконов, окрашенных запасным кровяным замком обычной палочкой рецепта..........

Глаза Нин Тао внезапно приземлились на несколько заклинаний, и в его голове раздался колокольный звук, а с неба упало и вдохновение!

Это пара выщипанных нот, оригинальная и набранная версия выщипанных нот.

Сердце Нин Тао взволнованно сказало: "Настоящий выщипывающий талисман без опечаток может вырвать кровь, токсины и пули, а версия с опечаткой может вырвать одежду". Но я не произнес заклинание и не воспользовался Духовной Силой, когда снял одежду Цинь Чжоу, я просто потянул ее случайно, интересно, сможет ли она подтянуть свою бедную грудь с помощью Духовной Силы и скандирования?".

Работает это или нет - это чье-то предположение, но это единственный способ попытаться.

"Возвращайся в Цинь Чжоу и попробуй, дай ей оторваться... нет-нет-нет, она уже достаточно большая, идеальная, еще больше, и она слишком большая... Белая Цзин?

Дверь в комнату открылась, и Джоанна вышла из комнаты, одетая в тонкую черную юбку и белую рубашку с короткими рукавами. Третья часть бедер под короткими рукавами подвергается воздействию воздуха, как произведение искусства, вырезанное из слоновой кости. Рубашка в обтяжку очерчивает мягкие, стройные линии талии, за исключением груди.

У Джоанны было немного смущенное выражение лица: "Тао, у меня небольшие неприятности".

Нинг Тао любопытно спросил: "Что с тобой?"

Джоанна сказала: "Молния на задней части платья застряла, пожалуйста, помогите мне с этим".

Нин Тао был несколько безмолвен, но все же подошел и перешел на сторону Кьяо Ханы. Он увидел неудобную застежку-молнию, которая прижималась к белой гребенчатой хлопчатобумажной ткани внутри. Под ним - пятно белой кожи со скрытой Y-образной линией. Но он лишь на мгновение смутился и быстро восстановил душевное равновесие, протянул руку и осторожно схватил молнию, слегка потянул вниз, а затем плавно подтянул вверх.

Он практиковал самый мощный в мире кунг-фу на Циньчжоу, так какой смысл показывать эту маленькую весну?

VIP-ресторан на верхнем этаже был пуст, несколько человек сидели за стрип-столом, шесть или семь шеф-поваров стояли по обе стороны стола вместе с несколькими грузовиками с едой.

Эти люди, кроме Такеда Тамао, Линь Цинь Юй не знал никого из них. Вдруг ей захотелось увидеть лицо, которое давало ощущение безопасности, но потом она подумала о голубых трусиках, висящих на бельевой веревке и лифчике, и ее сердце было кислым, как будто она пролила какую-то бутылку с приправами.

"Мисс Лин". Такеда Юфу нарушила тишину за столом: "Когда я пришла пригласить доктора Нин и госпожу Цяо Хана, доктор Нин обедал с госпожой Цяо Ханой, но они пообещали прийти и поужинать с нами, так что не торопитесь".

Линь Цинъюй со сдутием сказал: "Какое отношение это имеет ко мне, если он любит приходить или нет?".

В углу рта Такеда Юфу появился намёк на незаметную улыбку, а затем сказал: "Я действительно не ожидал, что доктор Нин и госпожа Цяо Хана были очень близкими друзьями в таких отношениях, а госпожа Цяо Хана даже надела ночную рубашку, чтобы выпить с доктором Нин".

Брови Линь Цинъюй сразу нахмурились, ее сердце уже было неудобным, а слух, который делал ее сердце еще более неудобным.

Женщина открыла рот и сказала: "Доктор Нинг - мужчина, за которым можно наблюдать, но он действительно обладает большими медицинскими навыками".

Линь Цинъю взглянула на женщину, но она ее не узнала.

Юфу Такеда представила: "Мисс Линь, позвольте представить вам, это госпожа Чжу Хунцинь, она является вице-председателем Servcorp Group, на этот раз она представляет Servcorp Group на Азиатском научно-технологическом форуме".

Чжу Хунцинь улыбнулся и кивнул в Цинь Линь.

Линь Цинъюй собрала плохое настроение в своем сердце и сказала "Здравствуйте, госпожа Чжу".

Ладонь Юфу Такеда снова указала на лысого белого мужчину, сидящего в нижней части головы: "Это мистер Хэнкс, старший инженер из американской компании High Tang, который также присутствует на этом Азиатском технологическом форуме".

Линь Цинъюй также поздоровалась с Хэнксом, и с представлением Такеда Тамао она поняла, что персонажи, сидящие за этим столом, большие. Она также знала, что если бы не Тамао Такеда, оставаясь в таком месте, как Горный город, она не смогла бы познакомиться с этими большими и могущественными людьми перед ней. В деловых кругах и контактах это очень важно.

После представления Тамао Такеда, Хэнкс из корпорации "Чип Большой Брат" выступил с речью: "Господин Такеда, зачем вам приглашать врача? Мы будем говорить об Азиатском Техническом Форуме, который откроется завтра, и о технических темах, и я боюсь, что ему будет скучно".

Чжу Хунцинь сказал: "Поверьте, мистер Хэнкс, он не обычный врач".

Линь Цинъюй сказал: "Доктор Нин также получил приглашение от г-на Бай Шена и завтра примет участие в Азиатском технологическом форуме".

Хэнкс слегка преувеличил: "Я действительно не ожидал, что технический форум пригласит врача, я вдруг немного разочаровался в азиатском техническом форуме, который открывается завтра, интересно, кого еще пригласили организаторы, не будет ни таксистов, ни строителей, так?

Очевидно, что такие слова носили оттенок презрения, но кроме несколько неудобной реакции Линь Цин-Юя, другие, сидящие за столом, просто слушали, а некоторые даже улыбались.

Некоторые белые люди будут иметь глубокое чувство превосходства и смотреть свысока на людей с цветом кожи. В глазах этих белых людей неправильно быть правильного цвета, делать что-то неправильное, а иногда даже дышать неправильно.

Как раз тогда официант открыл дверь в японском стиле, и в дверном проеме появились Нинг Тао и Джоанна.

Такеда Юфу встал со своего обеденного кресла и поприветствовал его, с милосердной улыбкой на лице: "Мисс Джоанна, доктор Нин, пожалуйста, входите".

Нинг Тао и Джоанна сняли обувь и вошли внутрь.

Линь Цинъюй посмотрела на Нин Тао, и Цяо Хана рядом с ним со сложным взглядом в ее глазах. Она не могла понять, что на стороне Нин Тао всегда было полно красивых женщин, даже дочь Барнса, Кьяо Хана, на самом деле пьёт с ним в ночной рубашке, так что его женственность была слишком хороша, чтобы быть правдой.

Тем не менее, она пропустила один вопрос, и это было, не была ли она сама привлекает уникальный темперамент Нин Тао, магические медицинские навыки, солнечный и красивый образ, и чувство таинственности?

Однако глаза Нин Тао приземлились на лицо Чжу Хунциня, как только он вошел в дверь, и он отчетливо вспомнил, что Бай Шэн забрал ее, но отпустил снова. Теперь, когда она появилась на трапезе группы Такеда Тамао, не могла бы она выполнить какую-нибудь миссию, которую дал ей Белый Святой?

Чжу Хунцинь избегал взгляда Нин Тао.

Такеда Юфу передвинул обеденный стул для Цяо Хана, который был расположен рядом с ним, но не в доме Нин Тао. Не зная, сделал он это нарочно или нет, Нин Тао тоже было все равно, и он выбрал обеденный стул, на котором никто не сидел и не садился сам.

После сидения глаза Нин Тао переместились только на тело Линь Цинъюя.

Линь Цинъю глазела на него.

Нин Тао вернул ей улыбку, а затем разбудил глаза и нос до состояния взгляда и обоняния...........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0264 Большой чип "Хорошая лягушка".**

Глава 0264 Большая стружка лягушки на дне колодца Взглянув на это, Нин Тао обнаружил, что у Чжу Хунциня на теле были золотые змеиные паразиты. Этот результат его совсем не удивил, Бай Шэн даже не пощадил бы таких детей, как У Сяолинь и Лю Сяньэр, пощадил бы он Чжу Хунциня? Бай Шэн однажды взял Чжу Хунцинь, но отпустил ее, было бы странно, если бы он не посадил на нее золотые змеиные навязчивые идеи.

Это также благодаря опыту окончания жизни Цзина с Баем, а также балансу между добром и злом, в противном случае ему было бы трудно заметить паразитов золотой змеи, скрывающихся в его теле.

Потом глаза Нин Тао упали на старшего инженера роты "Хай Тан", Хэнкс. На теле Хэнкса он нашел демоническую ауру, не очень сильную, но все же очень заметную.

Сердце Нин Тао мрачно сказало: "Компания Гао Тан - всемирно известная компания по производству чипов, этот Хэнк - старший инженер компании Гао Тан, но также и новый демон, не мог бы он быть родственником Николаса Конти"?

Хэнк также взглянул на Нинг Тао озорным взглядом.

Тамао Такеда познакомил гостей за столом с Йоханной, а также познакомил ее с гостями за столом. Однако вступление Нин Тао было простым предложением: "Это доктор Нин Тао Нин, у которого есть клиника в горном городе Хуагуо".

Холодная, презрительная улыбка появилась из угла рта Хэнкса, и он сказал на беглом китайском: "Врач клиники"? Хе-хе, этот технический форум действительно интересен, интересно, какую тему вы будете представлять, когда доктор Нинг привезет вашу клинику на форум?".

Нин Тао любезно ответил: "Нужно ли представлять тему для участия в форуме? Если бы тысяча человек присутствовала, разве это не была бы тысяча аргументов. Мистер Хэнкс, какую тему вы опять подняли?"

Хэнкс с презрением сказал: "Я поднял тему сетей 5G и трансформации коммуникационной отрасли, но опять же вы не понимаете".

Такеда Юфу улыбнулась и сказала: "Мистер Хэнкс, не смущайте доктора Нинга, он врач, как он может узнать о предстоящих изменениях в 5G сети и индустрии связи".

Кьяо Хана слегка нахмурился, Такеда Тамао, произнося такие слова перед столькими людьми, очевидно, нацелился на Нинг Тао с Хэнксом, это было немного много.

Хэнкс сказал: "Действительно, когда я пришел, я встретил на улице китайскую полевую собаку, и она лаяла от меня, и я сказал ему не лаять, но он не мог понять, что я говорю".

Оно называет людей собаками, и к нему прилагается дискриминация по цвету кожи.

Это было слишком много для Линь Цин Юя, чтобы услышать: "Мистер Хэнкс, что вы имеете в виду под таким заявлением?"

Хэнкс холодно посмеялся, но не потрудился объяснить.

Джоанна смотрела на Хэнкса, отвращение в ее глазах.

Нинг Тао, однако, был спокоен и сказал слабо: "Мистер Хэнкс, так получилось, что я могу понять, что говорит собака, как будто я могу понять, что вы говорите".

Улыбка на лице Хэнкса застыла на мгновение, и его голос остыл, "врач клиники на самом деле имеет наглость говорить со мной так? Если бы я был хозяином, я бы тебя вообще не приглашал, тем более, не впустил бы".

Нинг Тао встал и встал, а затем пошел в сторону Хэнкса.

Хэнк тоже встал, его размер больше, чем у Нин Тао и Куй Вэя, его лицо не боится цвета.

Такеда Юфу также встал, его голос запел от угрозы: "Доктор Нин, что вы делаете?". Если вы сделаете что-то возмутительное, это может перерасти в международный спор. Соединенные Штаты только что запретили китайской коммуникационной компании покупать чипы и программное обеспечение у американских компаний, а Гао Тан контролирует жизненную энергию многих китайских компаний, и я уверен, что с одним телефонным звонком от мистера Хэнкса чиновники на вашей стороне будут знать, что делать".

Нинг Тао с улыбкой сказал: "Ты предупреждаешь меня? Я просто хотел показать мистеру Хэнксу большой чип, над которым я сам работал, просто чтобы открыть ему глаза".

Хэнкстон помешал: "Большая фишка?"

"Нижний лягушачий чип". Нинг Тао протянул руку Хэнксу, сложенную серую бумагу, лежащую в его раскинутом сердце.

Хэнкс разозлился: "Ты играешь со мной?"

Нин Тао внезапно перевернул ладонь и положил ее на грудь Хэнкса. Тем не менее, была всего лишь пауза около секунды, прежде чем его рука внезапно сжалась обратно.

Ничего себе!

Настолько быстро, что никто не мог его увидеть, что одежда на Хэнксе даже не ускользнула от его нижнего белья. Через секунду он превратился в первобытного человека, стоящего за столом голым.

Повсюду были челюсти и крики тревоги.

Линь Цинъю прикрыла глаза в панике.

Никто не знал, как Нин Тао снимал одежду Хэнкса, весь процесс был похож на волшебный трюк, или волшебство, которое невозможно было объяснить.

"Ублюдок!" Хэнкс внезапно издал рев и подернул кулак к голове Нинг Тао.

Нинг Тао совсем не уклонился и нанес удар.

Оба мужчины одновременно ударились головой, но Нинг Тао просто покачался, и Хэнкс упал на землю с глухим ударом.

Нин Тао прикрепился и схватил одежду, которая была сорвана из-за неправильно написанной версии сорванных рун, чтобы прикрыть больное место Хэнкса. Это выглядело как акт помощи кому-то в сборе одежды, но в процессе, немного холодной ости проткнуло бедро Хэнкса, Небесная Игольчатая Злая Болезнь.

Хэнк гневно посмотрел на Нинг Тао, и этот взгляд был похож на то, как будто он собирался разорвать Нинг Тао на части заживо, но он не осмелился нанести еще один удар. Поверхностно, он был старшим инженером в компании Gao Tang, но он также был Новым Демоном. В первый раз, когда Нин Тао выстрелил, он знал, что даже если несколько из них были связаны друг с другом, они не были противниками Нин Тао, и было бы непобедимо снова применить силу.

Нинг Тао похлопал Хэнкса по голове, "Как насчет моего большого умного чипа? Хочешь попробовать еще раз?"

"Ты пожалеешь об этом." Хэнк подполз от земли и схватил дверь в ликантропе за одежду над его застенчивостью и убежал.

Мерцание ледяного смеха всплыло в уголке рта Нинг Тао: "Можно ли бежать? Ты вернешься ко мне."

Небесная Игла - это болезнь, которой боится даже тысячелетний демон, подобный Белому Святому, и после того, как его закололи, он должен высосать много жизненной силы, чтобы выжить. Более того, современный человек уже не тот, каким он был раньше, его духовная сила значительно возросла, баланс между добром и злом уравновешен, а болезнь Небесной Иглы естественным образом увеличит и силу.

На Нинг Тао собрались все глаза, разные люди, разные глаза.

Линь Цинъюй глаза, с другой стороны, несли в них легкое облегчение, Нин Тао, который только что вышел, чтобы подделать Хэнкса и сбил Хэнкса с ног одним ударом был странный Нин Тао к ней, но это странное влечение Нин Тао к ней было еще сильнее.

Но Джоанна все еще находилась в состоянии недоверия, казалось бы, все еще вспоминает сцену, когда Нинг Тао просто протянул руку помощи и снял с себя всю одежду Хэнкса, но как она могла не подумать о том, как Нинг Тао это сделал?

Глаза У Тянь Юйфу были самыми сложными, шок, гнев, удивление и трепет, но эти вещи исчезли в мгновение ока, и он сказал с улыбкой: "Господин Нин, только что... что случилось? Как одежда мистера Хэнкса покинула его тело?"

Нин Тао слабо сказал: "Как я уже говорил, это большие умные чипы, высокотехнологичная продукция и, конечно же, профессиональные секреты". Если господину Такеде действительно любопытно, не хотите ли попробовать сами?"

Мерцание гнева вспыхнуло в глазах Такеды, но он засмеялся и покачал головой: "Так как это коммерческая тайна, то мне уже не стоит спрашивать". Давайте откроем стол, и я угощу вас самыми настоящими блюдами японской кухни, чтобы мы могли пить, пока говорим о чем-то другом".

Несколько шеф-поваров начали подавать блюда, некоторые обрабатывали ингредиенты и готовили их на месте.

Никто не говорил на следующий ужин, который начался и закончился молчанием.

После ужина Цинъю Линь пошёл прямо к Нин Тао: "Ты пойдёшь со мной, я хочу тебе кое-что сказать".

Нин Тао сказал Цяо Хане: "Госпожа Цяо Хана, вернитесь в свою комнату и ждите меня, пока я поболтаю с другом".

Джоанна улыбнулась: "Ладно, возвращайся пораньше". Говоря такие слова, он даже специально посмотрел на Линь Цинь Юя.

На лице Линь Цинь Юя не было хорошего взгляда.

Нин Тао последовал за Лин Цин-Юй из VIP-ресторана, ожидая, что она поговорит с ним в коридоре, но Лин Цин-Юй привел его на лестничную клетку вместо этого.

Войдя на лестничную клетку, Линь Цинъюй все еще не говорила, задушив голову и спустившись вниз.

Нинг Тао чувствовал себя немного смешно, но сдерживался и не смеялся вслух. Он последовал за Линь Цинь Юй вниз по лестнице вместе, не предпринимая нескольких шагов он вдруг вспомнил что-то, а затем тихо разбудил глаза и нос до состояния глядя и пахнет, глядя на этот этаж с каждым следующим этажом, в то время как ловить запах этого пола.

В результате, спускаясь вниз по трем лестничным пролётам, его нос вдруг поймал особый запах, запах вольфрамовой стали, смешанной с алюминиевым сплавом, который на самом деле был запахом пистолета. Он остановился на своих путях и прошел мимо глаз.

Перед дверью одной из комнат стоял белый юноша, в возрасте около двадцати лет, одетый в спортивную одежду, с сильным телом, похожий на западного юношу, который любил заниматься спортом и путешествовать. На нем не было запаха пистолета, но дверь позади него излучала очень много.

На обратном пути из аэропорта Нин Тао не видел лиц ни одного из нападавших, но к этому времени был уверен, что эта белая молодежь была одной из них.

Белый юноша также подвинул глаза, чтобы посмотреть на Нинг Тао.

Четыре глаза, Нин Тао слегка улыбнулся, но белая молодость последовала за ним и отступила в середину комнаты, дверь также захлопнулась. Однако как раз в тот момент Нин Тао уже видел толстое погодное поле из дверей той комнаты, и в комнате было несколько человек.

Линь Цинъюй внезапно сложился и вышел с лестничной клетки, в коридор, и вперед.

Нин Тао сказал: "Цин Шу, твоя комната была устроена для тебя Такеда Юфу, так?"

Линь Цинъю повернулась назад и дала Нин Тао пустой взгляд: "Ты наконец-то готова поговорить со мной?"

Нин Тао задохнулась на мгновение, это она сказала, что хочет поговорить с ним, и он последовал за ней, но с тех пор, как она покинула тот VIP-ресторан и до сих пор не сказала ни слова, как ты можешь винить его в том, что он не разговаривает?

Иногда женщины настолько неразумны, что мужчины не могут этого сделать.

Линь Цинъюй подошла к двери комнаты и открыла ее своей комнатной карточкой.

Эта комната была всего лишь стеной в стороне от комнаты, в которую раньше входила белая молодёжь.

Нин Тао лишь ненадолго оглянулся, прежде чем отвести взгляд и войти в комнату Линь Цинъюя.

Услышав звук закрытой двери, Линь Цинъю вдруг обернулась и протянула руку Нин Тао: "Покажи мне, что какой бы большой умный чип у тебя ни был".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0265: Великое изменение живого**

Глава 0265 Великое изменение Живого Нин Тао сорвало одежду Хэнкса с неправильно написанной версии сорванной руны и знало, что кто-то захочет увидеть его "Большую Умную Фишку", теперь это был Линь Цинь Шу, а позже определенно будет Цяо Хана.

Нин Тао подошёл к Лин Цин Ю: "Для тебя опасно оставаться здесь, по соседству................................".

Линь Цинъю внезапно засунула руку в карман брюк Нин Тао.

Нинг Тао сжала руку и неловко сказала: "Что ты делаешь?".

Линь Цинъю протянула руку внутрь, как она сказала: "Ты делаешь мне больно".

Нин Тао поспешно отпустил руку, на этом предложении "ты меня обидел", вся его личность не хороша.

Рука Линь Цинъю больше не сопротивлялась и легко доставала до кармана брюк, а затем вытаскивала из них мятый кусок духовной бумаги. Глядя на сложенную ману, она отреагировала так же, как отреагировал тогда Хэнкс, удивившись: "Ты солгал мне?"

Нинг Тао горько засмеялся: "Ты сам вытащил вещи, о чем я тебе врал"?

Вдруг Линь Цинъю снова подошла и положила руку в другой карман брюк Нин Тао.

Нинг Тао не остановил его, потому что все, в чем он мог быть уверен, так это в том, что как только он остановит ее, она скажет, что ты снова причиняешь мне боль. Подобно тому, как Линь Цинъю вытащил карман брюк, он разведал дом с послесвечением угла глаза и запах техники. После того, как его аура увеличилась, его обоняние было лучше, чем у собаки в нюхательном состоянии, и он нашел несколько "мелочей" за две секунды, которые потребовались ему, чтобы проснуться в нюхательном состоянии.

Эта комната была оснащена несколькими прослушивающими устройствами и двумя камерами-обскурами. Три жука были спрятаны в расщелинах дивана, в люстре и один - в занавесках балкона. С двумя камерами-обскурами, одна скрыта в книге на книжной полке, а другая скрыта в декоративной картине на прикроватной стене, две камеры-обскуры покрывают почти каждый уголок, кроме ванной комнаты.

Внезапно тело Нинг Тао замерло, и вид скаутской комнаты сместился в область под его животом.

Линь Цинъюй отреагировала так, как будто ее ударило электричеством, и ее руки замерли на мгновение, прежде чем она внезапно сократилась обратно. Белое, красивое лицо покраснело, и прилив красноты распространился в основном по корням ушей.

Виноват во всем этом карман брюк, который разорван на дне.

Линь Цинъю так хотела вытащить карманы своих брюк, что надела их и ушла...........

Чтобы схватить вора, нужно сначала схватить короля.

Через несколько секунд Нин Тао сухо кашлянул: "Я же говорил, у меня нет больших умных чипсов, теперь ты мне веришь?"

Очевидно, это было отвлекающим маневром, но Линь Цин-Юй тоже была рада отвлечься, ее разум быстро вернулся к тому, что ей было любопытно: "Ты до сих пор не ответил на мой вопрос, как ты вытащил этого дурака Хэнкса.......................".

Нин Тао посмотрела на Линь Цинъю со странным взглядом в глазах, как она могла быть такой знающей и здравомыслящей женщиной, которая даже могла назвать людей глупыми? Глупец" полностью перевернул свое впечатление о жизни Линь Цинъюя. Он не знает почему, но предпочитает называть ее "глупой", потому что она более обоснованная и менее высокомерная и культурная.

К сожалению, Линь Цинъю повернула глаза и исправила свою ошибку: "Простите, меня от этого парня тошнило, я не могла не использовать нецензурную лексику". Я пытаюсь сказать, как ты снял рубашку Хэнкса?"

Нинг Тао улыбнулась: "Я могу сделать немного волшебства".

Линь Цинъюй дал Нин Тао пустой взгляд: "Думаешь, я поверю тебе?"

Нинг Тао слегка пожал плечами: "Я говорю правду, ты ничего не можешь сделать, если не веришь мне".

Линь Цинъюй внезапно сделал два шага назад и открыл неправильно написанную версию вырванного амулета, который был вытащен из кармана брюк Нин Тао.

Нинг Тао не пошел наверх, чтобы остановить это.

Ошибочно написанная версия сорванных рун скомкалась по мере того как Bei Lin Qing Yu открывал ее, и руны и узоры на ней все растворялись в размытости крови. Кроме того, на бумаге для духов было несколько трещин, которые использовались для рисования талисмана, похожего на тетиное полотенце, которое бедняжка сделала и использовала сама.

Линь Цинъюй нахмурился и бросил его на землю с презрением: "Что это за штука?"

Нинг Тао подошел и взял его, засунув обратно в карман. Заклинание может быть использовано только один раз, так же как пуля может быть выпущена только один раз, но "снаряды" могут быть восстановлены. Бумага, используемая для вытягивания брелоков, также может быть переработана в целлюлозу и уменьшена до бумаги, используемой для вытягивания брелоков. Если бы она была использована один раз и выброшена, то стоимость использования маны была бы слишком высокой, чтобы он мог себе это позволить. Крысиная кровь, зола ладана и духовная сила, которыми он черпал очарование, были очень дешевыми ресурсами, которые он мог получить в любое время. Так что для него "боеголовки" ничего не стоят, "снаряды" чего-то стоят.

Линь Цинъюй наморщил брови ещё выше: "Ты не чувствуешь себя грязным?"

Нин Тао сказал: "Нехорошо мусорить везде, это бумага, которую я использовал для вытирания носового кровотечения, раньше я немного игнорировал Хэнкса". Что касается твоего предыдущего вопроса, я все еще говорю, что это магия, или как ты думаешь, заклинания? Суперспособности?"

Линь Цинъю была ошарашена риторическим вопросом, но это было всего на несколько секунд, и она остроумно сказала: "Потом ты переодеваешься, чтобы показать мне".

Нинг Тао, ".........."

"Ты врешь, если не переоденешься, чтобы показать мне". Линь Цинъюй сказал.

Нинг Тао на мгновение подумал: "Следуй за мной в туалет, и я поменяю его для тебя".

"Здесь нет посторонних, так зачем ходить в туалет?" Линь Цинъюй сказала, что ее глаза необъяснимо возбуждены, она, казалось, по-другому интерпретировать слова Нин Тао.

"Чтобы увидеть мою магию, ты должен пойти в туалет и не пойти, не показав ее." Нинг Тао сказал.

"Просто иди, как будто я тебя боюсь". Линь Цинъю подняла ноги и пошла в туалет.

Это просто вопрос переодевания. Кто боится?

Нин Тао также следовал за Лин Цин Ю в сторону ванной комнаты, одной рукой протягивая руку в карман брюк.

В соседней комнате.

Монитор ноутбука имел два окна, которые показывали Лин Цинъю и Нин Тао, входящие в ванную под разными углами.

В комнате было шесть человек, четыре белых, два черных, один сидел перед монитором и смотрел на экран, а пять других сортировали оружие. Коммуникатор был положен на стол перед пятью людьми, а стоявшая ранее в дверном проеме белая молодежь время от времени смотрела на коммуникатора, выглядя немного встревоженной.

Дудл................

Как только белая молодежь схватила коммуникатор: "Мистер Хэнкс, этот парень в комнате, за которой мы следим, и мы готовы".

"Женщины хватают живых, мужчины прикончают их! Мотор!" Голос Хэнкса прозвучал через коммуникатор.

Белый юноша встал, схватил штурмовую винтовку M4A1, оснащенную глушителем, установленным сбоку, и с большим шагом пробился к двери.

Дверь в комнату открылась, а лысый Хэнкс уже стоял в дверном проеме и ждал. В руке он держал автоматический пистолет, также оснащенный глушителем.

Убийцы, которые преследовали Нин Тао и Лин Цин Юя в течение дня были под его командованием, так что неудивительно, что он ранее раздражал Нин Тао оскорбительными выражениями за обеденным столом.

К двери комнаты Линь Цинь Юя подошли пять вооруженных людей, двое слева, двое справа и один перед дверью.

Хэнкс помахал рукой.

Белая молодёжь внезапно выбила дверь комнаты.

Бряк!

Дверь комнаты открылась, и пять вооруженных мужчин ворвались и направились прямиком в ванную комнату. Им вряд ли стоило беспокоиться о том, что Нинг Тао устроит им засаду, так как эта комната всегда находилась под их наблюдением. Даже когда они были за дверью, спутник, который охранял монитор, уже давно сообщал о происходящем в комнате через миниатюрный приемник.

Хэнкс был последним, кто вошел в комнату, он закрыл выбитой рукой дверь, он сказал, когда шел в ванную: "Доктор Нинг, вы не можете уйти, выходите". Я хочу, чтобы вы потихоньку раздевались со своей девушкой, а затем исполняли для нас танец, в то время как ваша девушка обеспечивает нам приятное обслуживание. Я хочу, чтобы ты сам увидел, как я заполучил твою женщину".

Дверь в ванную комнату была плотно закрыта, и внутри не было видимого движения.

Между бровями Хэнкса появился намек на гнев: "Убирайся к черту!"

В ванной все еще не было движения.

Хэнкс помахал рукой, той, которая была внизу, но не могла не поцарапать бедро. Там был неописуемый зуд, но его сердце было наполнено воображением, как пытать Нин Тао и Лин Цин Юй после того, как схватить их, чтобы избавиться от ненависти в его сердце, где бы он думал о том, чтобы снять штаны, чтобы увидеть, что случилось с его бедрами.

Белый юноша поднял прикладную часть своего пистолета и хлопнул ею о затуманенную стеклянную дверь ванной комнаты.

Ничего себе!

Стеклянная дверь в ванную была разбита.

Несколько вооруженных мужчин с оружием, включая Хэнкса, застыли на месте.

Ванная комната была пуста, кран работал, в раковине, казалось, было немного крови, но в это время она также была смыта водой.

"Где люди?" Слова пузырились подсознательно от белой юности.

Никто не может ответить на его вопросы.

Хэнкс снова поцарапал бедро, место чесалось и немного болело.

В то же время, клиника "Скай аут".

Нин Тао вышел из двери посередине средней двери Линь Цинь Юя с руками, и дым из Доброго и Злого Трипода был густым, а лица людей на треногах показывали улыбку. Однако, просто улыбаясь, Нин Тао, основываясь на своем опыте, мог грубо судить, что Линь Циньюй тоже был добрым человеком с небольшими заслугами.

Линь Цинъю закрыла глаза плотно, не зная, к чему она пришла. Примерно минуту назад она только что вошла в ванную, и прежде, чем успела сказать хоть слово, была постучана в подсознание Днем игл Нин Тао.

Нин Тао вывел Линь ЦинЮя из клиники "Небеса за пределами" и пришел в дом, который они с ЦинЮем арендовали, затем перенес Линь ЦинЮя в свою комнату и положил ее на свою кровать. Он снял обувь с ног Линь Цин-Юя, а затем положил ее ноги на кровать, а также позируя в плоском положении.

Лежа на кровати, Линь Цин Юй выглядела нежной и спокойной, ее изгибы зрелыми и соблазнительными. Если он что-то с ней сделал, то она ничего не могла с этим поделать, но он явно не был таким человеком. Все, что он сделал с ней, это прикрыл ее.

Возвращаясь в клинику, Нинг Тао открыл удобную дверь и вновь появился в комнате в президентском люксе, арендованном Йоханной.

Только сейчас, в этой обстановке, единственное, что он мог сделать, это открыть дверь удобства, чтобы забрать Линь Цинь Юя, а не бороться. Даже если бы он не учитывал шансы Линь Цинь Юя на выживание под дождем стрельбы, он сам не осмелился бы выстрелить несколько штурмовых винтовок безумно в таком ограниченном пространстве.

Теперь, когда мяч у его ног, его и товарищей по команде настал черед контратаковать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0266 Глава Сила аутентичного выщипывания**

0266 Глава Мощность аутентичных выщипывающих рун Звук капающей воды из комнаты Джоанны как будто принимал душ.

Выйдя из комнаты, Нин Тао пронес маленький сундук с лекарствами через коридор и пришел в гостиную, где сел на диван и включил телевизор.

По телевизору транслировалась новостная программа, а Нинг Тао просто собирался наделать шума, чтобы напомнить Джоанне, что он вернулся и не пытался смотреть телевизор. Но программа на телевидении оказывается Официальным городским телевидением, и программа также связана с Азиатским технологическим форумом, который стартует завтра. Он мгновенно заинтриговался и сознательно увеличил громкость телевизора.

Торжественная и красивая женщина-ведущая на телевидении с гордым выражением, горячо говоря: "Выдающийся предприниматель нашего города, г-н Бай Шенг, основатель компании "Новый мир технологий", покажет последние результаты научных исследований после церемонии открытия Азиатского научно-технического форума завтра, сообщается, что это новый тип чипа, его производительность превзойдет самые передовые Jiaolong 845 чип компании Gaotang". Если это правда, то эмбарго США на технологии в нашей стране станет пустой фразой, и мы заблаговременно избавимся от основной болезни, чтобы возглавить грядущую эру 5G....".

Нин Тао бороздил брови, его сердце было озадачено, "Бай Шенг - тысячелетний демон змеи, он основал технологическую компанию "Новый мир" только для того, чтобы обвести вокруг пальца деньги и осуществить свою мечту о том, чтобы начать с денег, как он мог, возможно, исследовать чип мирового лидера? Кроме того, это настолько надежно, что даже мисс Бэй не знает об этом, верно? Я никогда не слышал, чтобы она говорила, что в NWT есть проекты по исследованию чипов. Но это во всех новостях, и это должно быть показано после церемонии открытия, что означает, что святой действительно имеет очень продвинутый чип в руках, где он его взял?".

Странно, трудно понять, как об этом думать.

Экран телевизора переключился на место проведения Азиатского научно-технического форума, голос женщины-ведущей звучал из уст спикеров телевизора, полных гордости и уверенности: "Этот Азиатский научно-технический форум ценится соответствующими департаментами и руководителями, там будет.......".

Имена нескольких тяжеловесов перешли в уши Нин Тао, и его хмурость становилась все сильнее и сильнее. Его план состоял в том, чтобы убрать Бай Шенга на гребаном Азиатском технологическом форуме, когда у него был шанс, но он не ожидал, что ублюдок сделает такое большое дело, на форуме присутствовали не только важные лидеры, но и ряд всемирно известных личностей, спецификации уже были далеко за пределами его ожиданий. Беда, с которой он сейчас столкнулся, заключалась в том, что Бай Шенг успешно использовал этот чип для привлечения внимания мира, а также получал внимание от высших, и для него было просто невозможно убить Бай Шенга без ведома Бога, и это даже подожгло бы его!

Дверь в комнату Джоанны открылась, и она вышла из нее, завернувшись в банное полотенце, вытирая воду из волос, когда она шла пешком.

Тогда же закончилась и новостная программа, а по телевизору начали показывать рекламные ролики.

Взгляд Нин Тао переместился на тело Кьяо Ханы и на мгновение замерз. Ее рост 1,85 м дает ей пару ног, которые достаточно сильны, чтобы выделиться на фоне большинства женщин, в то время как жир в ее груди, кажется, были перенесены на бедра, которые вместе с изгибами пары ног карандаша, действительно имеют власть, чтобы убить мужчин.

Сердце Нинг Тао молча скандировало: "Я покоюсь в своем зародыше и слышу Великий Даосский Звук".

Чёрт!

В мире сознания прозвенел таинственный и божественный колокол, и все отвлекающие факторы и эмоции, и некоторые грязные желания задымились, и сердце Нин Тао пребывало в покое. Несмотря на сексуальность и соблазнительность, блондинка Джоанна была не более чем женщиной с двумя ногами в глазах.

Джоанна подошла к Нин Тао с очаровательной улыбкой на лице: "Тао, когда ты вернулся?"

Нинг Тао улыбнулся: "Было несколько минут, и я услышал, как ты принимаешь душ, так что я тебя не побеспокоил".

"Закончил разговор со своим другом?" Джоанна случайно села на сторону Нин Тао, одна большая длинная нога встряхнулась и прижалась к другой.

Ее движения грациозны, но они также заставляют воображать многое. Типа, с полотенцем или без? Или, что если она слишком много двигается и полотенце вдруг соскальзывает?

Нинг Тао, однако, просто посмотрел на нее естественно, а не наполовину потерянный, и его тон был ровным и естественным: "Ей было просто любопытно, как я снял одежду Хэнкса, я сказал ей, что это волшебство, а также случайно поболтал, я отправил ее обратно в свою комнату, а потом вернулся".

Он вызвался сказать это, чтобы она не спросила его снова.

Цяо Хана уставился прямо на Нин Тао: "Мне также любопытно, как ты это сделал, это действительно волшебно?"

Нинг Тао засмеялся: "Конечно, это правда, иначе, что ты думаешь? Волшебство? Или это колдовство для ведьм?"

Джоанна смеялась: "Хотел бы я, чтобы ты знала магию или колдовство, чтобы ты могла решать мои проблемы". Она посмотрела на плоскую грудь, завернутую в полотенце, и улыбка на ее лице исчезла: "Кстати, когда ты будешь со мной обращаться?".

Нинг Тао сказал: "Прямо сейчас".

Боюсь, что другой стороне придется подождать некоторое время, и это "свободное" время - как раз то, что нужно.

Джоанна взбодрилась в данный момент: "Это здесь?"

Нинг Тао сказал: "Лучше иди в свою комнату".

Джоанна не могла дождаться, когда встанет и подойдет к своей комнате, не сделав двух шагов, прежде чем повернуть назад и спросить: "Что мне нужно сделать, чтобы подготовиться?".

Нинг Тао на мгновение подумал: "Просто надень штаны".

Иоганна внезапно протянула руку и схватила подол полотенца, и без всякого предупреждения подняла его вверх, конец ее длинных белых и круглых ног, черный треугольник брюк, внезапно обнажившийся на воздухе, близко к коже, линия видна.

"Похоже, я готов к этому." Она сказала с улыбкой.

Нинг Тао, ".........."

Войдя в комнату, Нинг Тао плавно закрыл дверь.

Кьяо Хана слегка нервно посмотрела на Нинг Тао, она не знала, что Нинг Тао сделает. Она прекрасно понимала, что должна расстегнуть полотенце на теле, но мысль о плоской груди не давала ей смелости быть откровенной.

Нинг Тао сказал: "Иди спать".

Джоанна сняла тапочки и легла на кровать. Она еще больше нервничала, когда Нинг Тао подошла к кровати, ее ресницы слегка трепетали.

Нинг Тао сказал: "Я сделаю все возможное, но не могу гарантировать, что это сработает".

Джоанна кивнула, она могла понять, если бы ее проблема действительно была так хорошо решена, она бы решила ее давным-давно в Соединенных Штатах и вообще не стала бы умолять об имени Нин Тао. Но она верила, что Нин Тао может творить чудеса, в конце концов, она была свидетелем чуда, что Нин Тао работал, он так легко вылечил ее отца Барнса.

Нин Тао открыл маленький ящик с лекарствами, затем вытащил небесную иглу из маленького ящика с лекарствами и снова сказал: "Для того, чтобы лучше лечить тебя, я дам тебе поспать некоторое время, без проблем"?

Джоанна снова кивнула: "Ты собираешься обезболивать меня?"

Нин Тао не ответил ей, но в голову Кьяо Ханы воткнули иглу, и мерцание духовной силы упало, и Кьяо Хана заснул.

Он собирался попытаться ощипать ее бесплодное место с выщипыванием шарма, процесс, который, безусловно, не будет виден ей.

Полотенце ушло, а белая тень качалась, прицепившись к тумбочке.

Глаза Нин Тао не могли повернуться ни на несколько секунд, от бедного к бедному, но всегда был смысл. Как странный человек, который до сих пор сохранял бдительность, он не мог избежать некоторых раздражителей и реакций. Тем не менее, с молчаливым скандированием "Я отдыхаю в моем чреве и слышать звук Великого Пути" в своем уме, он вошел в царство пустоты и просветления снова, без желания и желания.

Ваша Сутра, следующее предложение он не осмелится читать несмотря ни на что, и он разрыдается от самой мысли. Хотя такого же эффекта можно добиться, слишком странно, чтобы столкнуться с плачущей от боли блондинкой.

Нинг Тао положил обратно Небесную иглу и вытащил два подлинных щипковых талисмана, один с левой стороны, а другой с правой.

Ошибочно написанная версия ощипанной руны, которую он использовал дважды, и эта подлинная ощипанная руна все еще была его первой руной. В тот момент, когда он ввел свою духовную силу, странная картина появилась в его сознании, наряду с некоторой информацией, которую только он мог расшифровать.

Это изображение тела Джоанны, но это не художественный снимок, который будет переворачиваться, это изображение внутренней части ее тела, вместе с информацией о нем. Ее внутренние органы, ее кровь, нервы, кости и т.д., где была проблема и какие показатели были ненормальными, он знал все это. Он даже знал, что кто-то водил ее в этой роскошной спортивной машине.

"А? Высокий уровень АпоА, жирная печень, вызванная регулярным употреблением алкоголя? Видя, что ты здоров, я не думал, что с твоим телом тоже что-то не так". Основываясь на этой информации, Нинг Тао легко узнал о здоровье Джоанны. И индекс ApoA был высоким, что он не мог видеть, глядя на него раньше, он мог видеть только уже пораженную область и очевидную симптоматическую реакцию, и теперь один талисман будет улучшением его медицинских навыков!

5000 долларов были потрачены не зря.

Сердце Нинг Тао было наполнено волнением, аутентичная руна была аутентичной руной, гораздо более мощной, чем неправильно написанная версия руны, которую он по ошибке нарисовал. В будущем, пока он ставит на пациента подлинный выщипывающий талисман, это равносильно предоставлению пациенту комплексного медицинского обследования, и все условия пациента находятся под его контролем, так что нет необходимости использовать магию взгляда и запаха, чтобы проверить. Состояние глаз и носа можно освободить, чтобы больше посвятить скаутингу и борьбе.

Заклинание было завершено, и Нинг Тао поднял подлинный обаяние выщипывания вверх, и микробов и АпоА в теле Иоганны были вырваны, с подлинным обаянием выщипывания оставив тело Иоганны в стуке, и белоснежная кожа была окрашена в беспорядок из-за этих вещей.

Аэропорты все еще остаются аэропортами, но здоровье Джоанны заметно улучшилось после того, как ее вытащили. В частности, высокий уровень АпоА может вызвать риск сердечно-сосудистой блокады, а в худшем случае - инфаркт миокарда, инфаркт головного мозга, который может быть опасен для жизни. Это не лекарство, но это чудесным образом экспоненциально снижающее лечение по сравнению с тем фактом, что в настоящее время у человека нет лекарств от этой болезни.

Однако Нин Тао не был доволен и даже немного разочарован. Джоанне наплевать на высокие Апо А, или на то, удалены ли вредные микроорганизмы в ее теле, она заботится о своей груди.

Нинг Тао взял банное полотенце и вытер зараженную область, а затем схватил еще один настоящий очаровательный выщипывающий шарм..........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0267 Подключение по Bluetooth, медицинское обновление**

0267 Глава Bluetooth-соединение, Обновление медицинских навыков Инжекции Духовной Сила, информация о теле Коханы снова затопило в сознание Нин Тао, как будто между ним и выщипанным талисманом была установлена Bluetooth-соединение, тело Коханы передало ему информацию о теле, и его мозг стал процессором, который получал информацию.

Предыдущий выщипывающий талисман вытаскивал микробы из организма Джоанны, остаточные токсины и даже индекс АпоА вернулся в норму. Этот выщипывающий талисман не будет стоить ничего, кроме ее груди.

Заклинания должны быть под полным контролем заклинателя, например, легендарное заклинание, если вы его выбросите, будет плохо, если вы не будете слушать команду зафиксировать цель, цветы, траву, собак, кошек и т.д. Что это за мана без абсолютного контроля, который вы можете использовать, чтобы направить и стрелять?

Но я так и подумал, Нин Тао вдруг почувствовал, что его "Bluetooth-связь" с подлинным обаянием выщипывания была усовершенствована, и обаяние выщипывания, нанесенное на грудь Иоганны, казалось, стало частью его ладони. И это ощущение продолжало расти по мере того, как его духовная энергия проникала в него, и в мгновение ока даже становилась частью его сознания!

С одной стороны, полный контроль над физическим состоянием Иоганны, а с другой - полная интеграция с аутентичной пуджей, что привело к рождению нового шаблона использования пуджи.

"У нее было слишком много жира в ягодицах, и я перенесла жир с ягодиц на грудь, которую она легко могла наверстать позже." Как только появилась эта мысль, основанная на полном контроле над физическим состоянием Коханы, Нин Тао почувствовал, как в его руке возникает магическое психическое энергетическое поле, и как только его рука медленно раскрылась, бедра Коханы стали немного меньше, а грудь - немного больше!

Процесс, как и брожение теста, только немного быстрее.

Подлинный выщипывающий талисман, Нин Тао ощипывал в течение целых пяти минут, прежде чем открыть его из груди Коханы, а в изначально пустом аэропорту было построено здание терминала.

Однако, просто построить терминал.

Это было бы расчленено.

Нин Тао также взял настоящий выщипывающий талисман из маленького сундучка с лекарствами, выщипывание сундучка должно было быть настоящим выщипывающим талисманом. Ошибочно нарисованная и неправильно написанная версия ощипанного амулета, которую он создал, может делать только некоторые неортодоксальные вещи, такие как стриптиз, но дело не в том, что он не доберётся до вершины, а в том, что амулет отличается, и его использование отличается.

"Эта выщипывающая руна считается расширившей мою область практики, также хорошо открыть специальность выщипывания груди в будущем, деньги катятся в.........." - подумал Нинг Тао в своем сердце, очень счастлив. Это не обычная экстракция, а перенос излишков жира из других мест в грудь, что аналогично увеличению груди.

Даже, используя выщипывающий талисман, чтобы сбросить вес, это довольно простая вещь, использовать выщипывающий талисман, чтобы вытянуть лишний жир в задницу, и с одним разрезом, потеря веса становится незначительной операцией.

Тогда телефон зазвонил смс-кой.

Нин Тао положил настоящий выщипывающий талисман, который вот-вот должен был быть прикреплен в нужном месте, обратно в маленькую аптечку, затем достал свой мобильный телефон и посмотрел на него.

Сообщение: парни здесь, телохранитель чужеродной девушки накачан наркотиками. Опусти пистолет. Хочешь сделать это?

Нин Тао вернул текстовое сообщение: руки.

Нин Тао убрал телефон, протянул руку и натянул чехлы на тело Цяо Ханы, затем перенес маленький сундук с лекарствами и покинул комнату Цяо Ханы.

"Операция по увеличению груди только наполовину, но с ней ничего не поделаешь, так что тебе придется оставить ее в другой раз".

Нин Тао быстро подошел к двери комнаты, укусил пальцы и нарисовал на двери кровавый замок, затем встал в сторону и, не выкручивая, вонзил ключ от клиники в кровавый замок.

Шаги шли снаружи двери, приближаясь к комнате с обеих сторон.

Нинг Тао вытащил баржу в одной руке и направил ее на дверь. Он вырыл яму для своего противника, но не было никакой гарантии, что что-то случится неожиданно, и баржевое ружье было его второй страховкой.

Ступени остановились, а затем замок двери издал капающий звук.

Те шесть вооруженных людей, которые смогли остаться здесь и были вооружены большим количеством оружия, не могли не знать об этом, и как мажоритарный акционер этой гостиницы, для него было бы еще меньшей проблемой получить для этих людей универсальную карточку на номер.

Сразу после того, как дверной замок издал "капельный" звук, ключ от клиники Нинг Тао тоже был откручен.

Дверь в комнату внезапно захлопнулась, и четыре вооруженных до зубов человека ворвались в комнату слева и справа. Но как только дверь в комнату жестоко распахнулась, за дверью внезапно появилась темная дыра, закрывающая пространство в дверном проеме. Для Нин Тао это была всего лишь удобная дверь, но для вооруженных людей за дверью - в комнате не было света.

Четыре вооруженных человека ворвались в удобную дверь в тот момент, когда она открылась, и два ветряка за дверью последовали их примеру.

"Подожди!" Внезапно почувствовав что-то, белая молодёжь закричала по-английски и пришла в ярость.

Один из вооруженных чернокожих, находившийся с ним, также пришёл в ярость и удивлённо остановился.

Ого!

Вышитый пружинный нож внезапно полетел сзади, пуфствуя и ударяя ножом в спину черного вооруженного человека, стоящего сзади, сквозь и сквозь, а затем в тело белой молодости. Тела двух мужчин соединились и упали к удобной двери.

Однако дверь удобства была закрыта, и она была так близка ко всем упакованным.

Нин Тао схватил белого юношу за руку и затащил его внутрь, а черный вооруженный мужчина лежал на спине и был затаскан с ним в комнату. Оба они еще не были мертвы, вышитый пружинный нож на плитке, подобно тормозу, два человека, которые уже были тяжело ранены и полумертвы, были втянуты в такой подъем, продержались не более двух секунд и потеряли сознание.

В коридоре, Инь Мо Лань, который был одет в комбинезон официантки отеля, вышел с шага, а Цин Чжуй и Цзин Бай, которые также были одеты в комбинезон официантки на другой стороне коридора, также вышел быстро в этом направлении.

Инь Мо Лань первым вошел в дверь, схватил эфес лезвия Сюй Чунь и подернул его вверх. Двое вооруженных людей подергались и не двигались. Кровь безумно лилась от проникающих ран на груди и спине, и если бы это не прекратилось, они бы вскоре погибли.

Инь Мо Лан блистал вышитым весенним мечом на шее двух мужчин и замахнулся им вниз.

Нин Тао нервно схватил Инь Мо Лана за запястье: "Старейшина Инь, не будь занят убийством, я заработаю золотой диагноз".

Инь Мо Лан на мгновение замер, а потом усмехнулся: "Я забыл, ладно, убивать рано и убивать поздно - это убивать".

В тот момент Цзин и Цинь Чжуй также вошли, и Цзин закрыла дверь рукой.

Цинь Чжоу удивлённо сказал: "Разве их не шесть, и ещё четыре?"

Нин Тао приподнял палец к окровавленному замку на двери: "Я вырыл для них яму, и они прыгнули".

Увидев этот кровавый замок, три демона мгновенно поняли, о какой яме он говорил.

"Где другой парень?" Нинг Тао спрашивал.

"Просто смотрел, как он выходит, я пойду за ним." Инь Муран сказал, и вышел из комнаты.

Нин Тао сказал Цин Чжуй и Бай Цзин: "Пожалуйста, очистите кровь на земле и убирайтесь отсюда, я вернусь, когда вернусь, чтобы позаботиться об этом".

Все процедуры были завершены, Нин Тао вновь открыл замок с кровью на двери, а затем затащил двух тяжело раненых и неосознанных вооруженных людей в удобную для них дверь.

Четверо вооруженных мужчин были отпущены в клинику Тяньфа, и все они были вооружены до зубов отчаянниками, но Нинг Тао не волновался о том, что они могут сделать.

Факты также свидетельствуют о том, что все четыре вооруженных человека, до того как Нин Тао вышел из удобной двери, лежали на земле, а у одного из них было тело, полное пулевых отверстий, и он, очевидно, был мертв. Остальные три были не лучше, истекали кровью из семи отверстий, не разбитых, но недалеко от смерти.

Сначала Нин Тао ввел немного духовной силы в двух вооруженных людей, которые были зарезаны Инь Мо Ланом, а затем использовал Небесную иглу, чтобы остановить их кровотечение. Воспользовавшись медленным пробуждением двух вооруженных людей под исцелением своей духовной силы, он пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Добрый и Злой Трипод.

Дым из Трипода Добра и Зла был густым, и лицо человека на Триподе было наполнено яростью.

Хотя Нин Тао не видел собственными глазами, через что прошли четыре вооруженных человека, упавших в яму ранее, он также мог грубо догадываться. Четверо вооруженных людей внезапно ворвались в клинику, обнаружили, что это не целевая комната, кто-то побежал открывать дверь, но дверь клиники не могла быть открыта никем, кроме владельца. Не сумев открыть дверь, один из вооруженных людей открыл огонь по двери комнаты, пытаясь сломать деревянную дверь, которая выглядела сломанной, не понимая, что все выпущенные пули попали обратно в его тело.

Остальные трое согрешили и тщетно пытались выйти из клиники, предположительно, с операцией по уничтожению чего-то, а в итоге были подавлены и остались с половиной жизни.

Эти шесть человек не только живут, но и являются крупной суммой денег для клиники.

Белый юноша слегка открыл глаза, увидел оборванную крышу над головой, густой зеленый дым, а затем увидел азиатское лицо. Именно это лицо втянуло его смущенное сознание обратно в реальность, что, безусловно, было суровой реальностью для него.

"Ты......." слово, выплюнутое из рта белой юности, слова, которые следовали за ним, были заткнуты назад острой болью раны.

Нин Тао сказал на еще жестком английском: "Я скажу две простые вещи, первая - что я врач, и я могу спасти вас, но вы должны следовать моим правилам и правилам этой клиники и подписать документ, который я прописал". Второе предложение: "Ты можешь выбрать смерть, но как ты умрешь, я говорю".

Черный вооруженный мужчина внезапно вытащил военный нож из ножны на внешней стороне бедра и замахнулся им на подколенное сухожилие Нин Тао во время разговора.

Базз!

Рев.

"Пуф!" Вооруженные чернокожие открыли рот и выплюнули полный рот крови, после чего последовала серия криков, убивающих свиней.

Если ты пытаешься убить владельца клиники, ты ищешь смерти!

Под звуки криков Нинг Тао холодно сказал: "Пытаешься убить меня? Боюсь, для этого тебе понадобится десять жизней, и я спрошу тебя напоследок, ты записываешься или нет?"

"Я подписываю..." черный вооруженный человек не выдержал ни секунды, и это он сломался первым.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0268 Мы не знаем друг друга.**

0268 Глава Мы не знакомы Нин Тао вытащил бамбуковый набросок из бухгалтерской книги и поместил его в руку черному стрелку, а через несколько секунд взял его.

Диагноз появился на бамбуковой книге: Луи 1998 года, человек, который родился, убийца, первый злой человек, который не уважал своих родителей, десять баллов злых мыслей и грехов, второй злой человек, который убил семнадцать человек, сто девятнадцать баллов злых мыслей и грехов, три злых человека, которые причиняют боль другим... Сто пятьдесят один балл злых мыслей и грехов, вы можете прописать договор злых мыслей и искупить ваши грехи, умирая.

Иностранцы не имеют лунного календаря, поэтому диагноз, поставленный в бамбуковой учетной книге, не является годом года года года года года года года года, но содержание также является этой точкой расхождения.

Затем Нин Тао встал и пошел к своему столу, чтобы выписать рецепт злого ума, затем пришел к Луи с палочкой и ручкой, и лекарством, содержащим первичный рецепт бутика Дэн: "Подпишите на этом свое имя".

"Что там.... на этом написано?" Луи спросил, он не знал китайского языка, и Нин Тао положил злой ум греха рецепт дело перед ним, и он не знал, что было написано на нем.

Нин Тао гневно смотрел на него: "Подпиши или умри!"

Луи был в состоянии большой боли, был настолько яростен Нин Тао, где он все еще осмелился колебаться, подобрал эту ручку и подписал свое имя на том, что злой ума рецепт контракт.

Нинг Тао подарил ему Дэна по Первоначальному Правилу и сказал, чтобы он взял его.

После того, как Луи взял в бутике рецепт Дэна, облако зеленого дыма подошло и поглотило его.

Остальные четыре человека, которые были еще живы, с удивлением и страхом смотрели на зеленый дым в своих сердцах.

Нин Тао подошел к белой молодежи и холодно спросил: "Готовы ли вы пройти лечение?".

"Ты... не пытайся меня обмануть..." голос белого юноши был слабым, но его отношение было сильным: "Мы американцы... ты не можешь нас убить... даже если это суд... это потребует американского суда, чтобы судить нас... иначе..."

Нин Тао хладнокровно посмеялся: "Я не знаю, кто дал тебе смелость говорить со мной в таком тоне до сих пор, нет никакого осуждения на моем месте, только искупление".

Как раз в это время Цин Смок вернулся в горшок добра и зла, а в клинике появились чернокожие юноши. На его теле не было и половины царапины, а вся его сущность была даже лучше, чем когда он не был ранен.

Несколько вооруженных мужчин были ошеломлены.

Луи посмотрел на себя, а затем на Нин Тао, и вдруг вздрогнул на колени, бормоча что-то во рту, как будто он скандировал какое-то Священное Писание. Нетрудно было заметить, что он думал о Нин Тао либо как о демоне, либо как об ангеле.

Нин Тао посмотрел на трех других вооруженных мужчин, которые были еще живы, но также умирали: "С вами будут лечиться?".

Три вооруженных человека сказали "да".

Нин Тао также взял бамбуковый набросок бухгалтерской книги и перешел, диагностирование, назначение злого ума рецепт дело, то, что кто-то подписать и дать лекарство.

Зеленый дым из Доброго и Злого Трипода снова вспыхнул, пожирая трех вооруженных мужчин, которые потребляли Boutique Primary Prescription Dan.

Каждый из этих вооруженных людей имеет не менее ста очков злых мыслей и грехов, хотя и не так хорошо, как пять тысяч очков добрых мыслей и заслуг, полученных от Чу Исионга, но сколько их у Чу Исионга, как у лучших добрых людей в мире? Поэтому не стоит слишком бояться небольшой суммы денег за медицинскую консультацию, а нужно немного зарабатывать.

В мгновение ока дым отступил, и три вооруженных человека, ворвавшихся в клинику, впервые появились в ней без единой царапины на теле и в хорошем расположении духа.

Американец, который только что заявил о себе, белый юноша, который сказал, что Нинг Тао не может убить его, был несколько расстроен, он осторожно сказал: "Доктор... спаси меня........"

В углу рта Нинг Тао появилась холодная улыбка: "Разве ты не говорил, что ты американец? Я не смею убивать американцев, но и не смею спасать американцев".

"Они... все американцы". Белая молодежь сказала.

Нинг Тао раскрыл удивленное выражение: "Неужели? Почему я не знал? Это нормально - просить меня спасти тебя, но тебе придется ответить на несколько вопросов".

"Что ты хочешь знать?" Глаза белой юности мерцали.

Нинг Тао сказал: "Вы все из Чёрной пожарной компании?"

Губы белой молодежи шевельнулись, но ничего не было сказано. Он был капитаном этой военной команды наемников, и он точно знал, что произойдет, если он предаст компанию "Черный огонь".

Белая молодёжь не говорила, но Луи, первый, кого лечили, открыл рот и сказал: "Да, мы все из "Чёрного огня"".

"Луис!

Нин Тао мягко скрутил Лезвие Затмения и сказал в обморок: "Если ты не ответишь, что все в порядке, ты все еще терроризируешь моих пациентов, ты действительно думаешь, что твой американский статус может спасти тебя, или к моей клинике приближается транспортный флот?".

Голос белой молодежи дрожал от боли: "Я, моя личность... офицер посольства... меня зовут Шеффилд... ты убьешь меня... это вызовет международный спор..."

Его слова только что упали, когда лезвие затмения снова застряло в его другой ноге. Предвзятость, помимо боли, не была заметным истощением его жизненной силы. Неизвестный ему, Нинг Тао все еще использовал свою силу духа, чтобы исцелить его, когда он ударил его ножом.

Маршал посольства? Были ли слова Шеффилда правдой или нет, но в этой небесной клинике, даже если бы здесь был американский генерал, Нинг Тао все равно был так связан!

В жалком крике Шеффилда Нинг Тао продолжил: "Теперь я начну задавать второй вопрос: Хэнкс тоже из компании "Блэкфайр"?".

Шеффилд мог кричать только жалко, где он мог сказать что угодно. Тем не менее, его жалкие крики вызвали страх в других четырех сердцах, которые только что сбежали от мрачного жнеца и определенно не хотели испытывать его снова.

"Да, Хэнкс тоже с Блэкфайром, и у него высокий авторитет." Вооруженный человек по имени Том сказал.

"Очень хорошо, вы можете уйти, после того как я закончу задавать несколько вопросов, и вы скажете мне ответы." Нин Тао сказал, сделав паузу, а затем сказал: "Является ли Николас Конти владельцем компании "Блэкфайер"?".

Никто не ответил.

Рука Нинг Тао подняла лезвие на землю, и лезвие солнечного затмения снова застряло в заднице Шеффилда.

"А..." Шеффилд жалко закричал: "Ты, ты... почему ты ударил меня ножом..."

"Потому что твое молчание не нравится мне." Слова только что упали, и Нинг Тао нарисовал Клинок Затмения, а затем уронил его, пуфствуя и снова ударив ножом Шеффилда в задницу.

Шеффилд открыл рот широко, но на этот раз был только звук вдыхания, он хотел потерять сознание, но всегда была магическая сила, поддерживающая его, так что независимо от того, насколько сильную боль он пережил, он всегда был свежим, только не слабый.

Луис сказал: "Мы... все маленькие люди, и мы не знаем ответа на этот вопрос, но... но я думаю, что да".

Изначально Нинг Тао хотел через эти "живые рты" узнать, каким человеком был Николас Конти, но теперь кажется, что уровень этого пушечного мяса слишком низок, и невозможно узнать секреты высшего руководства компании Blackfire. На мгновение он подумал, а потом сказал: "Такеда Тамао тоже из "Черной пожарной компании"? Не ври мне, ты смогла остаться в его отеле, и он поддержал твою операцию".

Луис сказал: "Мы не совсем уверены, что мистер Такеда с "Блэкфайром", с ним контактирует Хэнкс, Хэнкс с "Блэкфайром", а также является старшим инженером в Гаутанге".

Сердце Нинг Тао пошевелилось: "Чип, который будет выставлен завтра, это тот, который Хэнкс привез сюда?"

Луи немного колебался, секрет, казалось, касался его жизни и смерти.

Нинг Тао нарисовал Лезвие Затмения, и еще одна косая черта приземлилась на задницу Шеффилда.

"А..." воскликнул Шеффилд жалко: "Почему ты... почему ты ударил меня ножом?"

Нинг Тао вытащил нож и ударил его вниз, добавив еще одну рану в задницу Шеффилда, которая попала прямо в глубину мышцы.

Это был его ответ.

Ударить тебя, какая причина мне нужна?

Том не выдержал давления, и он открыл рот: "Да, это мы сопровождали Хэнкса, чтобы привезти сюда коробку, и я думаю, что это был чип".

Хотя это и не был однозначный ответ, он заставил Нинга Тао задуматься на более глубоком уровне, и его сердце тайно сказало: "В таком случае, Белый Святой на самом деле имеет связь и с компанией Black Flame Company, и, возможно, он даже из компании Black Flame!

Все это время он видел Бай Шенга как традиционного тысячелетнего змеиного демона, зловещего, хитрого и достаточно амбициозного, но никогда не ассоциировал его с компанией "Черный огонь" Запада. Теперь кажется, что эта серия событий произошла не случайно или случайно, скорее всего, это было частью тайного плана!

Однако, с какой целью "Черный огонь" послал Белому Святому продвинутый чип?

Нин Тао думал непонятно, а в итоге подумал: "Я пойму, если ты меня убьешь, мы сами себе враги". Но я не могу понять, почему я похитил ее, когда Линь Цинъю не имеет для вас никакой ценности".

Как только слова Нинг Тао упали, Шеффилд напрягся, чтобы закричать: "Подожди!".

Нин Тао ощипал Лезвие Солнечного Затмения и поднял его высоко.

"Нет..." слезы в глазах Шеффилда, "Я ухватился за ответ... за вопрос... Я знаю..."

Рука Нинга Тао отпустила, ягодицы Шеффилда были укоренены им в сите, но он не испытывал ни малейшей жалости, когда находился в порочном состоянии, ни даже малейшего дискомфорта из-за своей жестокости.

У нечестивого человека есть своё собственное нечестие, которое он должен измельчать, и теперь он более нечестивый, который мучает нечестивого человека.

Шеффилд сказал: "Эта операция из-за Цинь Хуа Линь... он хочет, чтобы мы отвезли его сестру в Америку..."

Линь Цинь Хуа?

Нин Тао замер на месте, как он думал обо всех возможностях, но только не думал об истине как о такой истине.

"Почему он позволил вам взять Лин Цин Шу?" Нинг Тао спросил о нем.

"Этого я не знаю... правда... клянусь..." и Шеффилд на самом деле поднял ладонь, чтобы поклясться.

Нин Тао, однако, поместил бамбуковый эскиз бухгалтерской книги на ладони Шеффилда поднял руку, и после получения диагноза, дал Шеффилду контракт на рецепт для злых мыслей и грехов.

Больше нет ничего ценного, что можно было бы откопать у этих ребят, и пришло время покончить с этим.

Лечение Шеффилда закончено, хорошее избавление стоит посреди клиники. То, что только что случилось, было кошмаром для него, не совсем.

"Когда мы сможем отсюда выбраться?" Шеффилд осторожно подталкивает.

Нинг Тао сказал: "Обними меня, а потом можешь уходить".

Несколько вооруженных людей смотрят на меня, и вы смотрите на меня с замешательством в глазах друг друга.

Нинг Тао поднял Лезвие Затмения, восхищаясь кровавыми волнами на лезвии.

Шеффилд испугался в своем сердце, поэтому он поднялся и обнял Нин Тао, и так же, как он открыл руки, чтобы обнять его, он смутно чувствовал, как будто что-то покалывает на жилете, но ощущение исчезло в одно мгновение. Ему было все равно, и он поспешно отступил после объятия.

Остальные четыре также обняли Нин Тао одного за другим, а затем встали вместе, наблюдая за ним с осторожностью.

"Твое слово имеет значение, мы ответили на твой вопрос, и ты нас отпустишь". Шеффилд сказал.

Нинг Тао открыл свой рот и сказал: "Ну, я пойду организую для вас машину, а вы, ребята, подождите здесь немного".

Сказав это, он быстро подошел к двери, открыл ее и вышел.

Дверь в клинику захлопнулась, когда пятеро вооруженных людей преследовали их.

Нин Тао сел на ступеньки и некоторое время посмотрел на свой телефон, а через десять минут снова встал, открыл дверь клиники и вошел.

На земле уже было пять трупов.

Небесная Игла Зла, которая является его средством борьбы со злом со злом, более артистична, чем удары ножом и избиения пистолетом.

Однако точно так же, как Нин Тао смотрел на шесть трупов на земле, трупы таяли и проникали под землю. Удивление прошло через его разум; это был первый раз, когда он увидел это. Однако вскоре он был менее удивлен тем, что ему поставили диагноз: пациенты клиники должны быть искуплены смертью, с оставленными в клинике телами, которые, конечно же, должны быть истреблены. Клиника может исцелить человека, и, естественно, будут доступны средства, чтобы доставить искупленного в грязь.

"Ты же не посылаешь людей в ад, не так ли?" Нинг Тао спросил, как он посмотрел на Трипод Добра и Зла.

Трипод Добра и Зла закрыл глаза, как будто мы плохо знали друг друга.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0269 Глава Трудная сутра**

0269 Глава Трудно читать Нин Тао вернулся в президентские апартаменты Цяо Ханы, когда Цин Чжуй и Бай Цзин сидели в гостиной и смотрели телевизор. Телохранителя Джоанны случайно бросили на ковер и не пришли в сознание. Быть без сознания под анестезией на самом деле опасно, но сестры Змеиного Демона, видимо, не заботятся о жизни своих черных братьев и с удовольствием смотрят мультфильм.

Они смотрели, как Хулува борется со змеиным духом.

Нинг Тао перешагнул через дыхание.

"Брат Нинг, ты закончил?" Цин погнался за ними и поприветствовал их ликующим взглядом.

Нинг Тао кивнул: "Позвольте мне делать такие вещи в будущем, и вы, ребята, будете менее грешны".

Но ум Уайта все еще был в мультфильме, и она ворчала: "Как ты можешь так поступать?". Неужели змеиный дух настолько глуп? Неужели змеиный дух настолько плох? Неужели змеиный дух настолько уродлив?"

Нинг Тао не утруждает себя вниманием, она такая большая, какой смысл называть ее мультфильмом? Он подошел к черному телохранителю, протянул руку и коснулся сонной артерии, затем влил в его тело мерцание духовной энергии.

Черный телохранитель не проснулся, но уже не находился в опасности потерять сознание под анестезией.

Бай Цзин выключил телевизор, а потом посмотрел на Нин Тао: "Что с женщиной в комнате?"

Нинг Тао сказал: "Что происходит?"

Глаза Уайта были похожи на глаза старого полицейского: "Ты знаешь, о чем я говорю, я говорю о ее груди, почему они большие с одной стороны и едва там с другой?"

Нин Тао засмеялась: "Ты знаешь, кто она, ты видела ее в особняке клана Синь Ронг Хуа, она изначально была с плоской грудью, это она умоляла меня дать ей... ну, ты тоже женщина, ты должна знать, о чем я говорю".

Мисс Уайт обезжирила губы: "Разве это не просто увеличение груди? Ты можешь дотронуться до всего этого, и тебе стыдно это говорить?"

Нинг Тао, ".........."

"Вы получаете увеличение груди только для увеличения груди, почему вы даете людям большие и маленькие с одной стороны, вы слишком безответственны, не так ли? Как ты позволяешь людям выходить на улицу и встречаться с людьми?" Уайт сказал.

Нинг Тао улыбнулась: "Понятно, ты ведь знаешь ее личность и хочешь, чтобы я поправился, да?"

Она дочь Барнса, и хотя она не обязательно может унаследовать имущество Барнса, она одна из дочерей, на которую полагается Барнс, и она несет ответственность за многие из его благотворительных акций. Ты даешь ей увеличение груди, и она должна тебе услугу, ты даешь ей возможность познакомиться со мной и моей сестрой, и в будущем она будет думать о нас в первую очередь, когда Барнс захочет пожертвовать деньги на благотворительность".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, но лучше подождать, пока я не наваляю ей на другой стороне".

Цинь Чжуй посмотрел на свою собственную грудь и внезапно сказал: "Брат Нин, я думаю, что ты очень хорош, почему бы тебе не сделать мою больше".

Нин Тао пропустил пустой глаз: "Молодец, ты такой большой, хочешь быть арбузом или папайей? Это уместно?"

Цинь Чжуй посмеялся: "Тогда я не буду грохотать, я вижу, что твоя ладонь тоже не очень большая, теперь моя самая подходящая для тебя, а твоя самая подходящая для меня".

Нинг Тао был совершенно безмолвен.

Белый Цзин встал и сказал: "Сестра, пойдем, не мешай своему мужчине делать людям грудные имплантаты".

Цин Чжуй дал Нин Тао большие пальцы вверх и последовал за Бай Цзин.

После того, как две сестры ушли, Нин Тао направился к комнате Коханы, и прежде, чем он смог приблизиться, из комнаты внезапно раздался крик. Вспыхнув из головы, он бросился бежать, и как только он толкнул дверь, он бросился внутрь.

Перед зеркалом Кохана смотрела на себя в зеркало с ужасом, который даже не заставил Нин Тао толкнуть дверь и оторвать от нее глаза.

Вместо этого Нинг Тао смутился и повернулся, неловко сказав: "Джоанна, это... пожалуйста, одевайся".

Только тогда Джоанна пошевелила глазами и стала эмоциональной: "Тао, что происходит? Почему одна сторона такая большая, а другая... ничего? Как я могу встречаться с такими людьми!"

Нин Тао сказал: "Не торопитесь, операция еще не закончена, только что я был измотан и лежал на улице некоторое время, чтобы отдохнуть".

"Какую операцию вы сделали? Я чувствую, что родился с ним".

Нин Тао сказал: "Разве ты не заметил, что у тебя задница меньше? Я перенесла жир с твоих ягодиц на твою грудь с помощью специальных манипуляций".

Иоганна поспешно оглянулась назад и увидела очевидные ягодицы "янки", за которыми последовал еще один восклицательный возглас удивления.

Нин Тао сказал: "Не нервничайте, жир, потерянный в ягодицах вы едите больше белка высокой пищи может быть легко заменен, проблема с грудной клеткой, но как вы едите не может быть решена". Ты хочешь сиськи или бедра?"

Джоанна даже не подумала: "Конечно, это же сиськи, поторопись и сделай мне операцию".

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "Ладно, тогда иди спать".

Кьяо Хана вернулась в исходное положение и увидела, что Нин Тао собирается получить небесную иглу, она последовала: "Не дай мне заснуть, я хочу посмотреть, как ты делаешь операцию, это нормально?"

"Ни за что." Нин Тао собрал каплю иглы, и одна игла воткнулась в голову Кьяо Ханы, и вибрировал намек на духовную силу, и Кьяо Хана снова заснул.

У него было бы много вопросов, если бы Джоанна смотрела, как он делает "операцию", он бы не смог это сделать.

После того, как Джоанна закрыла глаза, Нин Тао взял еще один подлинный выщипывающий талисман и наклеил его на неизменную область, затем произнес заклинание и влил духовную энергию.........

С предыдущим опытом, на этот раз он справился гораздо более гладко. На этот раз он все равно откачал жир из ее ягодиц и построил новый аэропорт на другой стороне. После этого большая часть жира с ее бедер была почти удалена, а первоначальные твердые изгибы были совершенно незаметны.

Нин Тао уложил Кьяо Хана под одеяло и разбудил ее.

Первая реакция Джоанны, когда она открыла глаза, была в том, что она подняла чехлы, чтобы посмотреть на свою грудь, и только при взгляде она выпустила испуганный крик, и слезы волнения пришли в ее глаза: "У меня...у меня...и еще..."...

Нин Тао носил маленький сундук с лекарствами на спине и вышел, говоря при этом: "Ешьте больше жирного мяса в эти дни, и высокопротеиновую пищу, затем сделайте еще несколько глубоких приседаний, тоник для еды и упражнений вместе, скоро восстановит ваши ягодицы обратно, хм, я возвращаюсь в свою комнату".

"Подожди". Джоанна позвонила Нин Тао: "Ты исправила самый большой недостаток в моей жизни, что ты хочешь взамен?"

Нин Тао улыбнулся: "Мы друзья, что ты скажешь о том, чтобы отплатить или не отплатить?"

Джоанна встала с кровати и собиралась выйти, когда вдруг вспомнила что-то, а затем снова накрыла тело покрывалами. Раньше этого не было, и она обращалась за медицинской помощью, так что она не чувствовала себя неправильно, и теперь это были не отношения между врачом и пациентом, это было только сейчас, и она сама чувствовала себя неуместной.

"До сих пор нет". Йоханна сказала: "Ты вылечил моего отца, не собрав денег, и теперь, когда ты вылечил мой дефект, я заплачу за клинику все, что скажу".

Нин Тао сказал: "Моя девушка и его сестра хотели бы с вами познакомиться, в настоящее время они управляют благотворительной компанией. Видишь ли, мне нечего было попросить о твоей помощи и у меня?"

"Твоя девушка?" Джоанна отреагировала немного удивлённо.

"Ее зовут Цин Чжуй, ее сестру зовут Бай Цзин, а благотворительная компания, которой они управляют, называется Благотворительная компания Шэньчжоу, которая в основном управляет бальзамом красоты, который я предоставляю, а также некоторые лекарства, а собранные деньги используются на благотворительность. Компания только начинает свою деятельность, поэтому, если вы можете помочь с этим, мы будем очень признательны". Нинг Тао сказал.

Йоханна улыбнулась: "Я не думала, что у тебя уже есть девушка, нет проблем, я уже дважды видела чудо, которое ты создал, твой продукт определенно лучший, я обязательно порекомендую его своим друзьям". Что касается знакомства с твоей девушкой и ее сестрой, думаешь, в этом проблема? Конечно, мне нужно было с ними познакомиться, и я отвечал за некоторые благотворительные дела, которые потом случились, чтобы работать вместе".

Нинг Тао сказал: "Тогда договорились, завтра я вас представлю, ребята, я сначала вернусь домой".

"Ты еще даже не сказала о плате за клинику". Джоанна снова позвонила в Нинг Тао.

Нин Тао сказал: "Я помогу тебе решить проблему, ты поможешь мне решить проблему, поговоришь о деньгах между друзьями, я разозлюсь, если мы еще раз поговорим о деньгах, вот и все, я возвращаюсь домой".

Кажется жадным собирать больше денег и бессмысленным собирать меньше. С древних времен, самая трудная вещь, чтобы расплатиться, это услуга, пусть она должна услугу, позже будет большой пользой для Шэньчжоу Благотворительной компании. Поэтому разумнее всего не брать за это плату.

Он не имеет ничего общего с Шэньчжоу, но это его "база" для зарабатывания денег на клинику, поэтому он должен найти способ помочь Бай Цзин и Цинь Чжуй развивать компанию, иначе как еще он будет платить арендную плату за клинику, когда он сталкивается с огромной суммой денег?

Вернувшись в свою комнату, Нинг Тао принял ванну, а затем прилег на кровать, чтобы попрактиковаться в "Сутре о тебе". Сейчас самой большой проблемой, с которой он столкнулся в духовной практике, была либо духовная практика, либо эта ваша Сутра.

На самом деле, Нин Тао даже не знает, что ему сейчас нужно. Но, очевидно, это было очень важно, обладая невероятной магией, и он должен был разобраться в этом.

"Я отдохнул в своем зародыше и услышал Великий Звук Пути." Нин Тао Ниан.

Чёрт!

Древние божественные колокола зазвонили, и длинный звук колоколов очищал разум, как чистый источник, а разум и тело Нинг Тао были в покое.

"Когда небо и земля родили меня, родители оставили меня." Нин Тао Ниан.

Печаль пришла от сердца и слезы на глазах..........

Опять же, тот же результат.

Третий раз, четвёртый раз...............

Небо постепенно рассвело, Нинг Тао затаив дыхание смотрел на промокший отворот со слезами, ощущение бессилия было еще живым. Как бы он ни старался, он мог прочитать только два предложения за раз, так трудно, как он мог практиковаться?

Телефон внезапно зазвонил с сообщением.

Нинг Тао взял трубку и открыл текстовое сообщение.

Текстовое сообщение от Инь Мо Лана: я нашел парня, он прячется в месте проведения Азиатского технологического форума, Бай Шенг тоже там, я не осмеливаюсь туда войти.

Нинг Тао ответил: оставь это мне.

Прятаться?

Где спрятаться!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0270 Я твой отец.**

Глава 0270 Я твой отец Место проведения Азиатского научно-технического форума было оживленным рано утром, потому что чип, который, как утверждается, более продвинутый, чем самый передовой чип Jiaolong 845 компании Gao Tang, многие производители мобильных телефонов пришли сюда в новостях, а также журналисты и известные люди со всей страны и даже мира, чтобы охарактеризовать его как сенсацию для мира не на всех. В конце концов, время чипов в этой еще свежие, и время этого форума является чрезвычайно чувствительным.

Весь зал, Нин Тао, вероятно, был единственным, кто был трезв, и он просто не верил, что Бай Шенг может исследовать любые супер продвинутые чипы. Но что он не мог понять, так это то, что чип был привезен Хэнксом из США, также очень вероятно, что чип был из рук компании Gauteng, так в чем же заключался заговор другой стороны?

По проходам, выложенным красной ковровой дорожкой, гости проходили один за другим и выносили приглашения на регистрацию. Журналисты стояли по обе стороны прохода, держа в руках длинные пушки и огрызаясь на проходящих по красной ковровой дорожке гостей.

Нин Тао и Цяо Хана шли бок о бок к красному дорожному проходу и с первого взгляда увидели Цин Чжуя и Цзин Бая, стоявших рядом со входом.

Белый посмотрел на высокую, выпуклую грудь Джоанны, затем передал Нин Тао еще один любопытный взгляд.

Нинг Тао кивнул.

Бай перетянул руку Цинь Чжуя и пошел сюда вместе.

"Ато, это?" Мисс Уайт спросила Нинг Тао с улыбкой.

Нин Тао сказал: "Позвольте представить вам, это мисс Кьяо Хана". Он снова представил Цяо Хана: "Госпожа Цяо Хана, это Цзин Бай, сестра моей девушки, а это Цин Чжуй, моя девушка".

У Цинь Чжуй было счастливое выражение лица, хотя это был не первый раз, когда Нин Тао сказал кому-то, что она его девушка, это был первый раз в таком случае.

Джоанна улыбнулась: "Вчера Тао упомянул мне об этом, мне было любопытно, как выглядела его девушка, я не ожидала, что он будет таким красивым, неудивительно, что он сможет покорить Тао. А ваша сестра, мисс Уайт, вы и ваша сестра ослепительно красивы".

"Мисс Джоанна, приятно познакомиться." Цинь Чжуй сказал.

"Мисс Джоанна, вы тоже очень красивы". Уайт сказал.

Три женщины собираются вместе, чтобы пообщаться, создавая впечатление, что это не первое знакомство вообще, а три лучшие подруги, которые достаточно близки, чтобы спать в одной кровати.

Нин Тао нашел это интересным и мрачно сказал в своем сердце: "Я надеюсь, что это не пластиковая дружба цветов, если они действительно станут друзьями, это будет очень полезно для Шэньчжоу Благотворительной компании".

Пожилой мужчина с фотоаппаратом сфотографировал Нин Тао и трех женщин, которые горячо болтали.

Нинг Тао подошел к нему.

Старик - Инь Мо Лан, у него на груди рабочая бирка, в руке очень профессиональная зеркальная фотокамера, длинные волосы и красивая борода, что создает у него впечатление, что он профессиональный фотограф с художественными ячейками. Только имя на доске объявлений было не его.

Нин Тао подошел к Инь Мурану и случайно спросил: "Где ты взял фотоаппарат и разрешение на работу?".

Инь Мо Лан в обморок сказал: "Выбил репортера и одолжил его фотоаппарат и рабочий пропуск".

Нин Тао догадался, что это тоже так, но ничего не сказал, он пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Официальный городской комплекс, в котором будет проходить Технологический форум, и понизил голос: "Старейшина Инь, Хэнк и Бай Шэн появились?".

Инь Мо Лан также ответил маленьким голосом: "Прошлой ночью я, наконец, привёл Хэнкса сюда, а потом я до сих пор охранял снаружи, я не видел, как он выходил или Бай Шенг. Я думаю, что все равно придется зайти, чтобы увидеть этих двоих."

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Это странно, есть много важных людей, которые приходят, не действуйте необдуманно после входа".

Инь Мо Лан кивнул.

Нин Тао вернулась к трем женщинам, которые уже оставили свои контактные данные друг у друга, и сказала: "Пойдемте, пойдемте внутрь".

Цинь Чжоу сказал: "Сначала ты пойдёшь с госпожой Джоанной, а я потом с сестрой".

Белый с улыбкой сказал: "Мне нужно пойти и приготовить бальзам для мисс Йоханны, увидимся позже".

"Спасибо, друзья мои". Джоанна смеялась от души.

Цинь Чжуй и Бай Цзин повернулись к ней, Нин Тао погнался за ней и подошел к уху Цинь Чжуй и сказал: "Линь Цинь Юй в моей постели, ты возвращаешься и проверяешь ее, если она должна прийти на форум, ты идешь с ней".

Цинь Чжоу кивнул и проследил за Бай Цзином.

Это действительно очень приятное и комфортное ощущение, что у такой "подружки", как она, даже если в постели есть женщина, она не просит больше ни слова, и даже немного ревнует.

Нинг Тао прошел по красной ковровой дорожке вместе с Джоанной.

ЩЕЛЧОК................

Электронная магниевая вспышка.

"Разве это не Джоанна? Приемная дочь Барнса, Голодный Волк с Уолл-стрит, и правая рука Барнса, на самом деле пришли на этот форум". Кто-то узнал личность Джоанны.

"Кто этот мужчина рядом с ней?"

"Наверное, телохранитель или переводчик..."

Здесь Нин Тао не имел подобия популярности, хотя и не нуждался в так называемом имени, и его не волновало, что кто-то думает о нем как о телохранителе или переводчике для Джоанны.

После получения приглашений на регистрацию Нин Тао и Цяо Хана вошли в многоцелевой павильон.

На пороге находится огромный многофункциональный выставочный зал, который уже заполнен гостями и знаменитостями. В конце выставочного зала находится продуманная задняя стена. На стене был вывешен большой плакат. На этой хорошей бумаге белый, одетый в тангенс, белый святой уверенно держал в своих глазах изумрудно-зеленую фишку. Рядом с этой стружкой есть поговорка: "стружка Божья, вершина творения, должна стоять на вершине вершины".

Нин Тао увидел слова и не мог не хрюкнуть холодно в сердце: "Этот парень хочет стать богом и хочет сойти с ума, этот чип, который кто-то другой дал тебе, ты осмеливаешься сказать что-то вроде этого".

"Тао, у тебя красивая девушка". Джоанна искала тему: "Как вы познакомились?"

Нин Тао отвернулся от своего взгляда, вспомнив встречу с Цинь Чжоу, в углу его рта также появился намек на смех: "Она была тяжело больна и искала меня на лечение, а потом мы встретились".

Нинг Тао пожал плечами: "Ты пытаешься сказать, что это у тебя в теле, так?"

"Точно, точно, это цитата". Джоанна громко засмеялась, и два недавно построенных терминала вздрогнули, волнообразные волны притягивали к себе множество глаз. Она совсем не заботилась о зрелище, которое несло в себе желание и воображение, вместо этого она все еще наслаждалась собой.

Глядя на свою работу, Нин Тао также был наполнен гордостью в своем сердце, но он также тайно сказал: "Предшественник, который создал выщипывание талисмана в первую очередь, он, должно быть, не думал обо мне, используя выщипывание талисмана, чтобы дать людям увеличение груди, не так ли?

Посреди шуток и разговоров подошла пара подростков.

Глаза Нин Тао упали на лица двух подростков, и его все еще расслабленное настроение внезапно стало тяжелым.

Сюда шли два ученика Бай Шенга, У Сяолинь и Лю Сяньер.

"Доктор Нинг, Хозяин Семьи приглашает вас на чай." У Сяолинь поспешил Нин Тао зажать руки в вежливой манере.

Нинг Тао спросил: "Где он?"

Лю Сяньер вернулся: "Доктор Нин, хозяин семьи в комнате отдыха сзади, пожалуйста, пройдите с нами".

Нин Тао сказал: "Если он хочет поговорить, я должен с ним поговорить? Иди и скажи ему, чтобы он пришел и поговорил со мной, если ему есть что сказать".

Лю Сяньер сказал: "Доктор Нин, хозяин семьи сказал, что есть что-то важное."

Нинг Тао на мгновение нахмурился: "Что это за штука?"

У Сяолинь сказал: "Это как-то связано с Линь Цинь Хуа, и хозяин семьи сказал, что вы все еще должны хотеть знать о Лян Кэмине, он вам расскажет".

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Ведите дорогу". Потом он сказал Джоанне: "Мисс Джоанна, я пойду и вернусь".

Джоанна сказала: "Хорошо, встретимся здесь".

Нин Тао проследил за Лю Сяэром и У Сяолинем. Пейзажная стена, через пилотируемый коридор, подошла к двери комнаты. Не открывая дверь, чтобы войти, глаза Нин Тао в состоянии смотреть уже видели демонический запах, который проникал из дверного проема.

Нин Тао вытащил небьющийся вентилятор, открыл его стуком и слегка раздул.

Ву Сяолинь посмотрел на Нин Тао с инопланетным взглядом: "Доктор Нин, здесь есть кондиционер".

Нинг Тао сказал слабо: "Я предпочитаю естественный ветер вентилятора".

У Сяолинь перестал что-либо говорить, и Лю Сяньер подошел к двери, протянул руку помощи и постучался, вежливо сказав: "Хозяин, доктор Нин здесь".

"Входите". За дверью прозвучал голос Белого Святого.

Лю Сяньер толкнул дверь и вежливо сказал: "Доктор Нин, пожалуйста, входите".

Взгляд Нин Тао ступил в открытую дверь комнаты, и с первого взгляда, он увидел Бай Шенг, сидя на диване, и что обратно. Фотография на стене пейзажа была такой же, он был одет в белое платье танга, его лицо было игривым и красивым, давая людям ощущение женщины, одетой как мужчина, с тяжелым Инь Ци. Но сзади. Он более или менее мужественный, зрелый и уверенный в себе как предприниматель, что, вероятно, является художественным отношением фотографа.

В наши дни найти настоящую фотографию намного труднее, чем найти облегченную грудь.

В этой гостиной был только Белый Святой, а третьего человека не было.

Вошла Нин Тао, а Лю Сяньер плавно закрыл за ней дверь.

Бай Шенг встал с дивана с улыбкой на лице: "Ай, мой добрый зять, давно не виделись, очень скучают по мне. Иди, иди, садись, садись, и папа заварит тебе чашку чая".

Как рука Нин Тао двигалась, изысканный баржевой пистолет двигался с стуком от талии до руки, дуло пистолета указывало прямо на голову Бай Шенга: "Если вы осмелитесь называть меня отцом еще раз, я пристрелю тебя мертвым".

Однако на лице Бай Шенга не было и половины страха, а также улыбки: "Ну, по словам твоего родного города, быть старым дядей всегда нормально, правда?".

Дуло пистолета Нинг Тао все еще было направлено на голову Бай Шенга.

Бай Шен улыбнулся и сказал: "Ты женился на моей дочери, конечно, я твой тесть, ты не можешь этого отрицать". Даже если ты не признаешь меня в своем сердце как тестя, я все равно твой фактический тесть".

Нинг Тао холодно сказал: "Это то, что ты хочешь сказать мне, позвонив сюда?"

Бай Шенг, однако, внезапно бросил голову вперед немного, чуть не попав в дуло пистолета "Утонченной баржи", он выпустил улыбку, а затем сказал: "Мой добрый зять, пристрели меня".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0271 Глава 0271 Разделенная личность Змеиная болезнь**

Глава 0271 Личность Разделение болезни змеи Нин Тао пальцем на спусковом крючке в конце концов не удалось нажать вниз, если бы он выстрелил Бай Шенг здесь, он бы стал мировой сенсацией - врач клиники выстрелил гений, который разработал "Богом создания чипов".

То, что ждет его будет подавляющее преследование, отныне он не сможет случайно магазин на улице, как раньше, не говоря уже о развитии некоторых Шэньчжоу благотворительной компании, чтобы заработать заслуги доброй воли, даже если он может избежать преследования, он, безусловно, умрет на деньги клиники.

Но, думая о девушках, которые трагически погибли, и о притеснениях, которые Бай Шен наложил на Цин Чжуй и Бай Цзин, в его сердце была еще одна ярость, которую было трудно подавить. Столкнувшись с этим злым лидером, злая сторона хочет пробудиться, и его трудно контролировать. Вообще-то, поэтому он вытащил "Модернизированное баржевое ружьё".

"Я отдохнула в своем зародыше и услышала Великий Звук Пути." Нинг Тао молча прочитал первую фразу твоей сутры в своем сознании.

Чёрт!

Звонил божественный колокол, и колокол зазвонил громко.

Разум Нинга Тао мгновенно успокоился, а его гнев погас. Он спрятал усовершенствованное баржевое ружье и оставил себе только небьющийся вентилятор.

В глазах Бай Шенга промелькнул намек на удивление: "Сейдж, я ясно почувствовал убийственную ауру на тебе, только что, ты действительно хотел убить меня, но почему ты не убил меня снова?"

Нинг Тао внезапно вонзил кулак в лицо Бай Шенгу.

Бах!

Тело Бай Шенга взлетело от земли и пролетело несколько метров, прежде чем упало на землю, из его рта вырвалось несколько зубов и полный рот крови, а все лицо было деформировано.

Нин Тао быстро подошел, схватил лицо Бай Шенга, и сдернул твердую, человеческую кожу. Маску он сразу же снял.

Лежал в этот момент не какой-нибудь белый святой, а молодой человек, чья фигура и внешний вид очень похожи на белого святого. У тела есть демоническая аура, но она не сильная.

Нин Тао переместил глаза в туалет: "Выходи, зачем ты прячешься в туалете"?

В ванной прозвучал звук смыва в туалете, затем открылась дверь в комнату и Бай Шенг вышел изнутри.

Очевидно, это зловещая ловушка. Если бы Нин Тао только что выстрелил и взорвал голову двойника Бай Шенга одним выстрелом, он бы упал в яму, которую Бай Шенг выкопал для него.

Это Белый Святой, и если в один прекрасный день он не будет ямлять людей и не причинит им вреда, то он не Белый Святой.

Бай Шенг в обморок сказал: "Спускайся".

Двойной встал с земли, поднял зубы, упавшие на пол, и снова вытер рукавом кровь с пола, прежде чем выйти из гостиной, не сказав ни слова.

Бай Шенг посмотрел на Нинг Тао.

Нинг Тао также посмотрел на Бай Шенга.

Четыре глаза.

Через несколько секунд Бай Шенг нарушил унылую тишину в гостиной: "Мой добрый зять, ты так сильно хочешь меня убить? В последний раз, когда ты разрушил мой храм, я смирился с этим. Я беспокоился, что ты все еще собираешься убить меня, так что у меня есть двойник, чтобы попробовать тебя. Ты просто вытащил свой пистолет, как только мы встретились. Думаешь, у нас с тобой такая большая обида? Ты похитил обеих моих дочерей, и ты так со мной обращаешься, и я спрашиваю тебя, должен ли я тебе в прошлой жизни?"

Это Белый Святой, из уст которого черные могут стать белыми. Очевидно, что это была его ловушка, но из его уст она превратилась в ловушку Нинга Тао.

Нинг Тао холодно посмеялся: "У тебя была прошлая жизнь? Ты просто демоническая змея, рожденная на небе и на земле, убивающая твою мать и причиняющая вред людям, и ты не сделала ничего плохого, ты действительно думаешь, что небеса слепы, и ты можешь делать все, что захочешь?".

"Хахаха....." Белый Святой засмеялся вслух: "У небес есть глаза? Аура небес и земли рассеяна, люди не боятся богов и духов неба и земли, их нравы разрушены, и они находятся в хаосе, это погода, которая изменит небеса, вы даже не можете этого видеть, зачем вы культивируете истину".

"Это твоя причина делать то, что ты сделал?"

Белый мудрец сказал: "Бог существует только в том случае, если кто-то в него верит, и куда Бог приходит без мысли о вере в Бога? Раньше был речной бог, горный бог и даже кулинарный бог Зао. Видите ли, теперь, когда горы лысеют, добыча ушла, реки загрязнены, дерьмо течет, и какой речной бог, горный бог? Небо в столпе, земля в разорении, коррумпированные чиновники, кривые купцы, и каждый из них живет питательной жизнью.

Нинг Тао на самом деле был безмолвным.

"Твои идеи настолько отсталые, что ты видишь, во что люди верят в наши дни? Это деньги, это власть, это удовольствие. Если у вас есть деньги и вы хотите молодых и красивых женщин, у вас будут молодые и красивые женщины, которые отдадут свою жизнь за вас. Вы хотите, чтобы люди прислушивались к тому, что вы говорите им делать, и к тому, что люди будут прислушиваться к тому, что вы говорите им делать. Если ты хочешь, чтобы кто-то взял за тебя плату, кто-то возьмет ее за тебя. Разве это не сила Божья? Древние боги и бессмертные ушли, но появился новый богоговорящий бессмертный". Бай Шенг вытащил сотовый телефон из кармана пальто и снова сказал: "Что вы здесь видите?"

Нинг Тао только что посмотрел на него.

Белый Святой сказал: "Я думаю, это Бог".

Сердце Нинг Тао было тронуто.

Если мерой бога или бессмертного является иметь верующего, наслаждаться приношениями верующего, занимать незаменимое место в сердце верующего.....

Хотя такое утверждение абсурдно, оно имеет некоторый смысл, если читать его определенным образом.

Сколько сегодняшних молодых людей помнят каких-нибудь богов и верят в этих богов? Но они помнят интернет, поп-музыку, бары и мобильные телефоны, а некоторые не помнят дни рождения своих родителей, а некоторых знаменитостей. Разве не смешно, что они не знают, что нравится их любимым, но они знают, какие цвета нравятся определенной звезде и какие блюда они любят есть?

"Имеет ли смысл то, что я говорю?" Бай Шенг посмотрел в глаза Нин Тао.

"Есть". Нинг Тао сказал только одно слово.

"Так за что ты держишься? Возьми двух моих неблагодарных дочерей и проживи свои счастливые дни; Я не буду мстить тебе, и ты не будешь искать моих неприятностей снова. Я сделал кое-что, что принесло ненависть в твое сердце. Вы также похитили мою дочь и разрушили мой храм, и это улажено между нами". Белый Святой сказал.

Нин Тао также посмотрел в глаза Бай Шенгу: "Это то, о чем ты позвал меня сюда, чтобы поговорить со мной?"

На лице Бай Шенга появилась красивая улыбка: "Когда настанет время мести, наступит новая эра, у меня нет времени рассчитывать с тобой, ты должен лелеять эту возможность, которую я тебе дал".

Нин Тао хладнокровно засмеялся: "Откуда у меня ощущение, что это волк говорит мне, что отныне он готов есть траву на всю жизнь"?

"Ты должен попытаться научиться доверять кому-то". Белый Святой подошел к вазе.

Сердце Нин Тао было немного странным в том, что он хотел, и он также тайно поднял свою бдительность.

Бай Шэн вытащил ветку из вазы, затем перевернул ее вверх дном и вручил ветку в руке Нин Тао.

Это оливковая ветвь.

Оливковая ветвь символизирует мир, и в Библии есть история. Однажды в древности Бог обнаружил, что моральный упадок человечества, за исключением семьи Ноя, достиг невосполнимого уровня, и решил наказать человечество. Бог заранее уведомил Ноя и велел ему приготовить лодку с сухой пищей и водой, а также семена для животных и растений. Потом случилось великое наводнение, которое унесло только семью Ноя в целости и сохранности. После сорока дней дрейфа в потопе лодка Ноя остановилась на высокой горе, и он отпустил голубя, который вернулся с оливковой ветвью. Эта оливковая ветвь представляет собой послание о том, что Земля вернулась к жизни и все в мире.

Нин Тао взял оливковую ветвь, которую передал Бай Шенг.

Бай Шенг засмеялся: "Разве это не так? В этом мире нет ничего, что было бы неразрешимой ненавистью, вот-вот начнется новая эра, и, возможно, в будущем у нас появятся возможности для совместной работы".

Папа!

Оливковая ветвь в руке Нин Тао внезапно сломалась и была случайно брошена им на землю.

Улыбка на лице Бай Шенга исчезла, и его глаза замерзли.

Нинг Тао, однако, засмеялся: "Хахаха............"

Бай Шенг холодно сказал: "Над чем ты смеешься?"

Нин Тао засмеялся и сказал: "Я смеюсь над тем, что у тебя шизофрения, и это просто возмутительно, как ты разделен. Когда я вошла, я увидела твоего двойника. Ты позволяешь своему двойнику злить меня и заманиваешь меня убить твоего двойника, играя с ножом. Через мгновение вы даете мне еще одну оливковую ветвь, говорите со мной о какой-то новой эре, о сотрудничестве, может ли ваша личность быть больше разделена?".

Белый Святой на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Потом ты выстрелил и убил моего двойника, чтобы мне не пришлось видеть твоего мерзкого лица, не говоря уже о том, чтобы вручить тебе оливковую ветвь, не правда ли, это было бы здорово? Разве для меня не было бы естественным активировать запасной план, если бы ты не стрелял?"

"Закончил?"

Бай Шенг очень спокойно посмотрел на Нин Тао: "После того, как все сказано и сделано, ты собираешься это сделать?".

Нинг Тао повернулся и направился к двери.

"Мой добрый зять, дорога твоя, не вини меня за то, что я безжалостен, когда ты покидаешь эти ворота." Белый Святой сказал.

Нин Тао повернулся и сказал: "Если у вас есть какие-то трюки, просто подойдите ко мне, я готов поспорить с головой моей шеи, что злобный лидер, как вы не закончится хорошо". Ни на небе, ни на земле вы не можете пойти, когда придет время платить по счету, который написан в моих книгах".

Бай Шэн качал головой с презрительным тоном: "Цк, цк, как мужественно, то есть, неудивительно, что ему удалось похитить двух моих дочерей".

Нин Тао не обратил никакого внимания на свои холодные слова насмешек и продолжил: "Кроме того, вашей так называемой новой эры, которая вот-вот начнется, не существует, то, что вы сказали, имеет некоторую правду, но это также и софистика". Мир действительно болен, но с врачом он может поправиться".

Бай Шенг хладнокровно засмеялся: "Ты же не будешь доктором, правда?"

Нин Тао сказал: "Так случилось, что я тот доктор, ты ходишь по деньгам, я хожу по дороге небесной". Ни один шаг не прост. Если мы - монахи на небе и на земле, то как это небо и земля не могут быть монастырями? То, что вы видите как так называемое метеорологическое преобразование, возможно, это просто кань, грабеж, на пути небесных практик. И ты, и те, кто позади тебя, обречены".

У Бай Шенга губы шевельнулись, но ничего не вышло.

Только что его слова коснулись сердца Дао Нин Тао, а теперь слова Нин Тао также коснулись его сердца Дао.

Нинг Тао открыл дверь и ушел, не закрыв ее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0272 Глава Выжившие.**

0272 Глава "Выжившие за дверью" У Сяолинь и Лю Сяньэр сделали унизительный жест по отношению к Нин Тао, хотя Нин Тао только что был с Бай Шенгом, эти два подростка сохранили свои манеры в стиле "Юный пионер". Глаза Нин Тао прокатились по лицам пары маленьких байкеров, и слабый вздох ускользнул от его сердца, как такой хороший подросток может быть настолько предан злым лидером, как Бай Шенг?

Хотя у него было такое чувство в сердце, Нин Тао ничего не сказал и подошел к входу, куда он пришел. Войдя в вестибюль, он быстро увидел Йоханну среди группы гостей. Она общалась с Бай Цзином, очень нежная.

Очевидно, что Бай Шенг не послал приглашение Бай Цзину, который может сделать то, на что способен Бай Цзин, и если она хочет смешаться, никто не сможет остановить ее, если Бай Шенг не сделает это сам.

Точно так же, как Нинг Тао собиралась подойти, вдруг появился женский голос, говорящий по-английски: "Могу я спросить... Вы доктор Нинг?"

Нинг Тао повернулся и в его поле зрения оказалась белая женщина средних лет в несколько грязной одежде, слегка благословенной фигуре, с веснушками на переносице и лбу. Она выглядела взволнованной и немного напуганной.

Нинг Тао предварительно сказал по-английски: "Я доктор Нинг, могу я спросить, кто вы?"

Женщина немного нервничала и понизила голос: "Здесь неудобно разговаривать, пожалуйста, следуйте за мной".

Нин Тао сказал: "Мы даже не знаем друг друга, и ты не скажешь, что это такое, так зачем мне ехать с тобой?"

"Да..." женщина колебалась перед тем, как сказать: "Я жена Хэнкса, Мария". Я не могу говорить с тобой здесь, пожалуйста, пойдем со мной."

Нинг Тао двинулся в сердце и кивнул "Хорошо".

Мария направилась к безопасному проходу, ее шаги быстро.

Нинг Тао следовал за ней, но не следил за ней слишком близко, расставшись на некоторое расстояние. Его сердце также с любопытством размышляло: "Хэнк был поражен моей небесной иглой, и у Белого Святого есть способ спасти его, но это потребовало бы использования Урна, пожирающего дух, и свежих жизней десятков молодых девушек, даже если бы Белый Святой захотел его спасти, это было бы нелегко". Эта женщина, которая утверждает, что она жена Хэнкса, прибежала ко мне; не может ли быть, что Белый Святой не хотел спасать Хэнкса и так умолял прийти ко мне?".

Мария вошла в безопасный проход, не останавливаясь, и продолжила свой путь.

Нин Тао оглянулся назад, никого не было, он остановился в своих следах и сказал: "Госпожа Мария, здесь больше никого нет, давайте поговорим здесь".

Только тогда Мария остановилась в своих треках, и она повернулась лицом к лицу с Нин Тао, внезапно трепетая и стоя на коленях перед ним: "Доктор Нин, пожалуйста, помогите мне!".

Нин Тао замер на мгновение, так же, как он входил в безопасный проход, он также сознательно использовал зрение и запах магии, чтобы дать этой Марии "медицинское обследование", она просто обычная женщина, и очень здоровый, как он мог встать на колени и попросить о помощи?

"Мисс Мария, вам кто-то угрожает?" Нинг Тао сказал ориентировочно.

Мария нервничала: "Мой муж вчера вышел из гостиницы, я спросила его, куда он едет, и он сказал, что едет в павильон. Я спросил его, почему, и он не ответил, но я мог сказать, что он был в плохом состоянии. Я хотела пойти с ним, но он отказался. Он вышел, и вскоре после этого позвонил мне и прислал электронное письмо, в котором сказал, что если он не вернется, позволь мне отдать тебе это письмо, позволить мне искать тебя, дать мне твое имя и прислать мне твою фотографию".

Нин Тао в глубине души интересовался, какую электронную почту послал Хэнкс своей жене, но он не торопился спрашивать.

Мария продолжила: "Я не читала письмо, я беспокоилась за своего мужа. Я вышла рано утром, чтобы найти мужа, в лифте отеля кто-то был, я вспомнила, что муж сказал мне вчера вечером, и мне было немного страшно внутри, поэтому я пошла по лестнице. В результате, как только я вошел в лестничную клетку, я увидел, как двое мужчин вышли из кабины лифта, оба с оружием в руках, и открыли дверь в мою комнату. Я сбежала из отеля и пришла к мужу, и в результате увидела..."

"Что ты видел?" Нинг Тао спрашивал.

Мария сказала: "Я видела, как двое мужчин несли тело моего мужа и положили его..." Она закрыла рот, и на ее глаза пришли слезы: "Они понемногу запихивали тело моего мужа в автомат для избиения болоньи... Я так испугалась, что спрятала его в пластиковое ведро и не вылезала, пока оно не стало переполненным..."

Кролик мертв, а собака приготовлена.

Теперь кажется, что ненавистный Хэнкс со вчерашнего вечера на самом деле был инструментом для использования. Кто-то составил план, он был просто пешкой во всей схеме. Если что-то пойдет не так с его фигурой, это, вероятно, поставит под угрозу весь план, поэтому игрок решает отказаться от своей фигуры. И он, казалось, ожидал своего конца, и то, что должно было произойти, поэтому он позвонил и написал по электронной почте своей жене только по дороге в павильон.

Просто, Нинг Тао задавался вопросом, откуда у Хэнкса такая уверенность, что он позволил своей жене прийти и умолять о собственной жизни?

"Мисс Мария, вставайте и говорите". Нинг Тао протянул руку помощи Марии.

Мария сильно плакала, но не осмеливалась плакать. Нин Тао протянул руку помощи, и она послушно встала. На коленях была пыль, но она не протянула руку, чтобы похлопать его.

Нинг Тао сказал: "Мисс Мария, не могли бы вы показать мне этот е-мейл?"

Мария слезливо посмотрела в глаза Нин Тао и засомневалась перед тем, как сказать: "Ты выведешь меня отсюда первым, я отдам его тебе, когда доберусь до безопасного места".

Нинг Тао сказал: "Ты просишь меня отвезти тебя в американское консульство или посольство"?

Мария категорически отказалась: "Нет, я не хожу ни в консульство, ни в посольство, я им не доверяю".

Нин Тао слегка нахмурился: "Тогда как ты думаешь, что это за безопасное место? Ты же не позволишь мне подбросить тебя до твоего дома в Америке до того, как ты покажешь мне свою так называемую электронную почту, не так ли?"

Мэри молчала, шесть богов и больше никого. Если бы она знала, где безопасно, она бы так и сказала, к сожалению, нет. Для нее мир был слишком велик.

В этот момент шаги шли от входа в безопасный проход.

Мария внезапно напряглась: "Они, они идут........".

Нин Тао взял ее за руку, когда шел к выходу из прохода и сказал: "Не нервничай, твой муж был прав, позволив тебе прийти ко мне, никто не может навредить тебе, когда я защищаю тебя".

Но такие слова утешения не успокаивали Марию, и она время от времени оглядывалась назад.

Шаги позади них ускорились гораздо быстрее.

Впереди дверь с толстым U-образным замком с большим пальцем.

Такой замок трудно обрезать даже с помощью кусачек.

"Что делать? Что делать.............................. эмоции Марии немного вышли из-под контроля.

Ступени за проходом были более быстрыми, отчетливо бегущими.

Нин Тао вытащил лезвие Затмения из ремня и одним движением помахал рукой.

Чау!

Звук острого лезвия, режущего трость, прозвучал, и большой палец толстого U-lock защелкнулся в ответ.

Нинг Тао толкнул дверь, вытащил Марию и ворвался. На выходе он оглянулся назад, и за ним побежали два стрелка с пистолетами, оснащенными глушителями.

На этот раз Нинг Тао вместо этого замедлил темп.

Два стрелка вырвались из безопасного прохода, но, не дожидаясь, пока они прицелились в Нинг Тао и Марию, фигура упала сверху.

Бах! Бах!

Два стрелка упали на землю.

Вытащил руку художник Инь Мо Лан, у которого на спине также была зеркальная камера. Оружием, которым он пользовался, был его кулак.

Инь Муран посмотрел на Нин Тао и спросил: "Это за голову или за деньги на диагноз?".

Нин Тао беспокоился, что если бы он говорил о человеческих головах, Инь Мо Лан захотел бы использовать свой вышитый пружинный нож, чтобы отрубить головы двум стрелкам. В других местах проблем нет, но не здесь, сказал он: "Деньги на консультацию".

Не сказав ни слова, Инь Мо Лан взял пистолеты, которые два человека упали на землю, затем схватил за лодыжки двух стрелков и прыгнул вверх в вертикальном прыжке, и, свистнув, они ушли.

До этого момента Мария не оглядывалась назад, уставившись парой глаз на пустую крышу сложного сооружения, где исчез Инь Мо Лань.

Нин Тао тихонько воткнул иглу в затылок Марии, намекнув на психический шок, и она упала в обморок, ничего не зная. Нин Тао потянулся за талию, затем подхватил ее за талию и подошел к незанятому углу.

Через несколько секунд он появился с Марией на руках под обрывом в устье деревни Краучинг-Клауд. После того, как дверь удобства закрылась, он разбудил Марию.

Мария открыла глаза и увидела крутой горный утес, густой лес и лицо Нин Тао, она была ошеломлена, ее рот был широко открыт, но не мог говорить.

Нин Тао сказал: "Госпожа Мария, это безопасное место, которое я нашел для вас, идите вперед, и вы найдете деревню, у деревни есть мой друг. Я дам тебе записку, и ты пойдешь к нему, и он позаботится о тебе, и когда я позабочусь о том, о чем нужно позаботиться, я вернусь к тебе, и ты сможешь пойти куда захочешь в это время".

"Здесь..." наконец-то из уст Марии вырвались слова: "Что это за место?"

Нин Тао сказал: "Шэньнунцзя царства Китая, это малонаселенный первобытный лес, это безопасно для вас, чтобы остаться в деревне перед и вернуться".

"Как мы сюда попали? Как я внезапно потерял сознание, и как долго я был в коме?" Казалось, в голове Марии было много путаницы, которую она не могла понять, пытаясь разобраться.

Нин Тао, однако, просто сказал: "А теперь покажите мне электронную почту вашего мужа".

Мария посмотрела вокруг, как будто она в чем-то уверена.

Нин Тао сказал: "У меня нет времени, ты не хочешь уехать из Китая в целости и сохранности"? И смерть твоего мужа, ты хочешь, чтобы он умер напрасно?"

Мария убрала свой взгляд и вытащила телефон: "Я передам его тебе по Bluetooth".

Нин Тао также вытащил свой мобильный телефон, и после получения письма от Марии, он вытащил обычный табличку с рецептом из небольшого аптечного ящика, а затем написал письмо Цзянь Ми. Затем он оторвал наклейку с рецептом и вручил ее Марии: "Возьми это письмо и иди к молодому человеку по имени Джейн Ми, и он тебе поможет".

"Но я не знаю никого, кто был бы Джейн."

"Неважно, когда ты встретишь кого-то, ты вынесешь это письмо и покажешь ему, и он отвезет тебя к Джейн". Если бы у меня было время, я бы сам отправил тебя туда, к сожалению, нет". Нинг Тао сказал.

"Ну, я поеду в деревню и поищу человека, которого ты назвал Джейн Секрет, но я ожидаю, что ты сдержишь свое обещание." Мария сказала, что затем направилась в сторону деревни "Крадущееся облако".

После того, как Мария ушла, Нинг Тао снова открыл удобную дверь и вошел внутрь............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0273 Глава 0.0273**

0273 Глава 0 миллионов не думала, что если вы увидите это письмо, то меня может больше не быть в этом мире. Либо ты убил меня, либо они. Вы знаете, кого я имею в виду под "они", и у меня было чувство конца, когда мне приказали выполнить эту миссию, потому что они хотели, чтобы я взял свою жену, и я знал, для чего это, но у меня не было выбора.

Если это ты убил меня, пожалуйста, поверь, что я не ненавижу тебя. Мы враги, и наши планы настолько презрены, что только правильно, что ты убиваешь меня. Я хочу сказать вам, что я очень, очень люблю свою жену, и она - единственное сокровище, которое у меня есть в этом мире, и она - самый драгоценный дар, который Бог мне дал. Я бы сделал для нее все, что угодно, даже если бы это было против всего мира.

Я получил много очень подробной информации о вас до начала акции. Я знаю, что ты заслуживаешь доверия, и хотя мы враги, я знаю, что ты поможешь мне и защитишь мою жену. Она была хорошей женщиной, и я согрешил и заслуживал смерти, но она не заслуживала наказания.

Я знаю, что это поставит вас в трудное положение, потому что мы все-таки враги, и вы абсолютно не обязаны защищать мою жену. Однако, у меня нет другого выбора, кроме как попросить тебя об этом. Но я не позволю тебе помочь мне напрасно, я докажу свою искренность.

Мне поручили сопроводить боготворящий чип в Китай, а затем помочь Белому Святому в организации Азиатского Технологического Форума. Чип был разработан Блэкфайром, Николасом Конти. Он был могущественным и страшным человеком, и я не знаю, какими словами описать его ум и свирепые средства. Я также не знаю, зачем ему сотрудничать со змеиным демоном с Востока, но я уверен, что вы откроете эту тайну.

Я приехал в Китай с кейсом, содержащим чип, и догадался, что внутри было что-то еще, но у меня не было разрешения открыть кейс, но я догадался, что внутри должно быть что-то еще.

Что я знаю, так это то, что боготворительный чип - это определенно не какой-то высокотехнологичный чип, а новый тип оружия или заклинания, что очень опасно. Простите, я не знаю точного назначения чипа, создающего богов, я просто пешка, которой суждено пожертвовать, и мой доступ на самом деле очень низок во всей компании Blackfire.

Blackfire, безусловно, является охранной компанией, которая предоставляет услуги военного аутсорсинга, но я знаю, что это просто маскировка, которая скрывает секреты, которые находятся вне моей досягаемости. Его штаб-квартирой является здание New York 102, которое легко найти, если вы едете в Нью-Йорк, но не так просто попасть внутрь.

Наконец, я даю тебе информацию, достойную того, чтобы ты защищал мою жену. Я знал о действиях "Черной пожарной компании" в горном городе Хуагуо, которая замышляла против ученого-биолога Лян Кеминга и похитила Линь Цинхуа для того, чтобы записать содержимое на кусок черепа. Я знаю, что владельцем этого черепа была женщина из древнего Китая, у которой на черепе был рецепт.

Николас Конти получил кусок черепа и собрал команду для проведения исследования, и я был частью этой команды, которая обеспечивала анализ состава лекарств и работу по моделированию. Именно в этом процессе мое тело заразилось и мутировало. Было темное время, и нас держали в подвале, где погибло много людей.

Однажды археолог, приближавшийся к смерти, впал в какое-то неописуемое состояние и пробормотал мне, что череп был найден коллекционером, с которым он работал в Непале. Он сказал, что у коллекционера когда-то было два черепа, которые записали рецепт, но, к сожалению, стрелок Blackfire промахнулся и убил коллекционера. Позже я выжил, но мое тело мутировало и приобрело некоторые сверхъестественные способности. Позже, расследуя тайно, я обнаружил, что Николас Конти посылал мужчин на поиски фрагментов черепа женщины. Я приехал в Непал, основываясь на последних словах археолога, я собрал его историю, его след, и, наконец, нашел женщину, которую он любил некоторое время, и я получил очень важную подсказку к другому куску черепа.

Я не искал череп, потому что знал, что как только я поеду его искать, меня найдет Николас Конти, который убьет меня и мою жену. Я разобрался с приобретенными подсказками и поместил их туда, где о них знала только моя жена. Защитите ее, отправьте туда, и вы получите подсказки, с которыми я разобрался.

Пожалуйста, помоги мне, мой враг.

Это письмо Хэнкса, отредактированное на китайском. Его знания китайского языка очень высоки, наверное, именно поэтому он был снят для этой миссии.

Когда он умер, не имело значения, умер ли он от Небесной Игольной Злокачественной Болезни, или умер от рук Белого Святого, или умер от рук Компании "Черное пламя". Важно то, что это письмо, на самом деле, подсказка к фрагменту черепа!

В клинике за пределами Небес Нинг Тао закончил чтение письма Хэнкса, и его сердце было наполнено волнением. У Николаса Конти Конти был один фрагмент, но его бок был равен двум фрагментам, а если был найден фрагмент черепа, о котором говорил Хэнкс, то он был равен трем фрагментам черепа. Если бы мы смогли вырвать этот фрагмент черепа из руки Николаса Конти, то это были бы четыре фрагмента черепа, а если сложить их вместе, то это была бы полная формула Древнего Поиска Дэна Дэна?

Трудно было догадаться, но остатки очищенного от двух фрагментов черепа Предкового Дана были уже настолько мощными, и можно было представить, насколько мощным будет очищенный от четырех фрагментов черепа Предковый Поиск Дана!

"Хэнкс, я не думал, что ты оставил такую руку, теперь, похоже, мне придется просто защитить твою жену и отправить ее туда, куда ты хочешь." Нин Тао убрал свой мобильный телефон и подошел к стене замка, но, не сделав двух шагов, он вдруг вспомнил что-то снова и последовал за ним от Тяньтяньской клиники, направляясь к арендному дому.

Дверь арендного дома внезапно открылась, и Цинь Чжоу вышел изнутри. Она слегка замерзла, когда увидела Нинга Тао, который только что вышел из клиники "Sky Outer Clinic", а затем быстро поприветствовала его: "Брат Нинг, как же так получилось, что ты вернулся?".

Нин Тао сказал: "Хэнкс умер, его жена нашла меня и попросила защитить ее, я отправил ее в деревню Уюн в Шэннонгдзя, я попросил Джейн Ми присмотреть за ней".

Цинь Чжуй в недоумении сказал: "Тот парень Хэнкс заставил кого-то убить тебя, а ты на самом деле спас его жену? Я не вижу необходимости, просто убей ее."

Нин Тао понизил голос: "Она не может умереть, она связана с местонахождением фрагмента черепа".

"А?" Цинь Чжуй потеряла голос врасплох, она, очевидно, не ожидала, что все так изменится.

Нин Тао сказал: "Мы поговорим об этом позже, кстати, где Линь Цин Ю?"

Цинь Чжоу сказал: "Я тоже только что вернулся, её нет в нашем доме, ты оставил её запах на своей кровати, и.........."

Сердце Нинг Тао внезапно опустилось, "Что еще?"

Цинь Чжоу сказал: "Человеческий запах".

Ее язык был чувствителен, как нос собаки, и мог распознать запах Линь Цин Юя, и, конечно же, мужской. Она сказала все это, а потом все пошло в очень плохом направлении. Нин Тао, который был еще спокоен, вытянул ноги и бросился в арендный дом.

В комнате остался запах Линь Цинь Юя, а также запах человека. Нин Тао уловил запах мужчины в течение секунды после входа в дверь, и не было необходимости входить в его комнату снова. Но именно этот захват заморозил все его существо.

Человеческий запах не был незнакомым, это был запах Линь Цинь Хуа.

Линь Цинхуа приехал и забрал с собой сестру.

Эта ситуация несколько смутила Нинга Тао, как он мог не ожидать, что все пойдет по такому сценарию.

"Я, наверное, смогу зациклиться на его запахе и отследить его, и если повезет, я смогу найти ее." Цинь Чжоу нарушила тишину, которая заставляла людей чувствовать себя подавленными, и взгляд вины пересек ее лицо, как она, казалось, винить себя за исчезновение Линь Цинь Юя.

Только потом Нин Тао отступил, он горько засмеялся: "Что догонять, что догонять?".

"Она... ушла сама?" Цинь Чжоу был немного сбит с толку.

Нин Тао сказала: "Это ее брат Линь Цинхуа приехал сюда и забрал ее, я не знаю, какова цель Линь Цинхуа, но он брат Линь Цинхуа, он самый важный родственник, даже если мы выследим Линь Цинхуа и найдем ее, могу я все равно сказать ей, чтобы она не ехала с твоим братом и не следовала за мной"?

Как только она услышала, что это брат Линь Цинъюя, Цинь Чжуй совсем не чувствовала себя виноватой, как она сказала: "Так как это преследует ее брата, отпустите ее, мы не утруждаем себя семейными делами других людей".

Нин Тао кивнул: "Я сейчас вернусь в павильон, сам возьми такси и приезжай, найди сестру после того, как войдешь, не делай безрассудных движений".

Цинь Чжоу кивнул, и вдруг открыл руки, чтобы удержать Нин Тао на руках, больше не разговаривая.

Нинг Тао врасплох сказал: "Что ты делаешь?"

Затем Цинь Чжоу открыл свой рот и сказал: "Не расстраивайся, если ты потеряешь его, я найду тебе лучший вариант позже". Позже я спрошу сестру, не знает ли она красивых женщин из Культивационного царства, и если она подойдет, я лично поеду искать для тебя подходящую пару".

Нинг Тао, ".........."

Вдруг Цинь Чжоу снова положил губы на щеку Нин Тао и поцеловал его, шепнув: "Возьми себя в руки, я поймаю машину, увидимся позже".

Возьми себя в руки?

Ты этим пользуешься!

Чтобы Нинг Тао не сказал этого.

Цин гнался за дверью, но Нин Тао все еще стоит в гостиной, говоря, что это не имеет значения, но его сердце никогда не сможет его опустить. Это был не только Линь Цинъюй, но на самом деле Линь Цинхуа, новый демон, который был склонен поклоняться ему как учителю. Что говорят о Линь Цинь Хуа, что он был разграблен Хэнкс, и теперь он внезапно вернулся, не только не связываясь с ним, но и принимая Линь Цинь Юй в такое время, как это?

"Я не защищал тебя в тот день, но я сделал все, что мог, надеюсь, ты не будешь меня винить". Но несмотря ни на что, это не оправдывает вас от предательства своих близких и друзей и совершения плохих поступков, и если вы вступите в компанию "Блэкфайр" и будете участвовать в их действиях, то... простите". Нинг Тао сказал мрачно в сердце.

Минутой позже Нинг Тао открыл кровавый замок на стене замка, ведущей к павильону, и сделал шаг внутрь.....

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0274 Глава 1: Единственный филиал**

0274 Глава 1 Церемония открытия началась.

Знакомый образец вступительной речи лидера, основанный на настоящем, взгляд в будущее, сотрудничество и беспроигрышный и т.д. Бай Шенг стоял на сцене, его белое платье Тан убирается без морщин, его красивое лицо немного слишком много, что делает его похожим на звезду трафика, а не на лидера некоторых технологических компаний.

В руке Бай Шенга он носил коробку с шифром, а конец цепочки на коробке был обвязан вокруг запястья.

Божественный чип в этой коробке.

Зрение Нинг Тао приземлилось на коробку с шифром, пробуждая глаза и нос к их зрению и обонянию. К сожалению, он не видел ничего, кроме ящика, и не уловил аромата, исходящего от ящика.

Бай Шенг подвинул глаза и посмотрел на Нинг Тао.

Нин Тао также посмотрел на Бай Шэна, его глаза спокойны и без малейшего выражения лица.

Звука не было, но при столкновении железа и камня вспыхнули искры.

Углы рта Бай Шенг вдруг медленно изогнулся, и он сделал все возможное, чтобы показать улыбку в Нин Тао.

Нинг Тао смотрит в сторону, находит Цзин и идет к Цзин. Там была и Иоганна, бутылка бальзама для красоты в руке, ласково спрашивающая о чем-то. Не нужно было слушать ее, чтобы догадаться, что она точно спрашивала, как наносится бальзам для красоты.

"О чем ты говоришь?" Нин Тао случайно сказала, когда перешла на сторону госпожи Бай и Цяо Ханы.

Когда она впервые узнала, что рядом с ней стоит Нинг Тао, на ее лице появилась взволнованная улыбка: "Тао, я просто хотел поговорить с тобой. Пока вас не было, я выложила фотографию в социальных сетях, и многие друзья заметили во мне перемены и спросили, поехала ли я в Корею для увеличения груди, я ответила им, что это китайский чудо-врач, который использовал магические лекарства, чтобы перенести жир из ягодиц в грудь, они были ошеломлены, а затем выразили желание познакомиться с вами, я сказала им, что для этого требуется ваше разрешение".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Конечно".

Бизнес по увеличению груди собирается уехать за границу.

Кохана снова принесла сумку и сказала Нин Тао в ухо: "Чтобы рассказать тебе секрет, есть принцесса, которая хочет познакомиться с тобой".

Нин Тао сказал врасплох: "Принцесса"? Какая принцесса?"

Джоанна надела загадочный вид: "Она не дала сказать, сказала, что хочет поговорить со мной, когда я вернусь, посмотреть на последствия, а потом принять решение".

Бай Цзин яростно моргнул на Нин Тао в кулуарах, намекая на что-то.

Как Нинг Тао могла не заметить намёка сестры Белой Змеи, он горько улыбнулся и сказал: "Нет проблем, если ей нужно обратиться за медицинской помощью, просто приезжай ко мне".

Джоанна улыбнулась и сказала: "Я уверена, что она свяжется с тобой после того, как я с ней встречусь". Теперь она не знает, что твои медицинские навыки - это чудо для мира, и у нее не будет и половины колебаний, когда она станет свидетелем чуда, которое случилось со мной".

Белый Цзин к Нин Таобэй: Спроси ее, кто она.

Нин Тао притворился, что не видит этого, но люди сказали нет, если он спросит еще раз, им будет неловко.

После короткой беседы Йоханна снова ответила на сообщение на своем телефоне и загрузила фотографию бальзама красоты на свои аккаунты в социальных сетях.

Бай Цзин подошел к Нин Тао и прошептал: "Бай Шенг уже нашел меня, ты наблюдал за мной три минуты до того, как пришел, ты узнал, чего он хочет?".

Нин Тао сказал: "Мы пока не знаем, но мы можем быть уверены, что то, что он собирается сделать, не будет ничего хорошего, будьте осторожны и увидите возможность".

Бай Цзин кивнул и перестал говорить.

Лидер, наконец, закончил свою долгую речь и после аплодисментов, г-жа Бай подошел к подиуму. Вместе с ним сверху медленно опускался огромный проекционный экран, и по всем четырем сторонам шоурума были нарисованы окна. Самый яркий свет погас, оставив только несколько окружающих огней.

Световой столб поразил тело Бай Шенга, а человек, стоящий перед подиумом, источал своеобразную ауру; он был полон уверенности, идеально подходит для того, чтобы быть безукоризненным.

Если Нин Тао в это время бросится на сцену и скажет людям, что Цзин Цзин - змеиный демон, злобный и убийственный, поверит ли ему кто-нибудь?

Боюсь, никто ему не верит.

Слишком много лжи в этом мире, красиво упакованной, больше похоже на правду, чем на истину, больше похоже на правду, чем на истину. Лжец, который говорит ложь, имеет великую корону и великую праведность. Те, кто говорят правду, дрожат и презираются.

Бай Шенг открыл коробку с шифром и осторожно вытащил из нее изысканный хрустальный ящик.

Еще один луч света попал в хрустальную коробку, высоко державшуюся Бай Шенгом, и в снежном свете хрустальная коробка засияла ярким светом, а чип в хрустальной коробке был незаметен при свете и подарен всем глазам.

Это был чип голубого цвета, похожий на обычный чип для мобильного телефона, за исключением того, что цвет был изумрудно-зеленый, что создавало визуальное впечатление произведения искусства, вырезанного из нефрита.

Появился проекционный экран, красивый подросток, идущий по древней тропе, усыпанной золотыми кленовыми листьями, белый и черный, красивый и неземной.

Глаза Нин Тао переместились на проекционный экран и мгновенно узнали подростка, это был Ву Сяолинь.

У Сяолинь носил часы на левом запястье, а фотоаппарат, вырезанный на этих часах, затем напечатал крупный план.

В тускло освещенном выставочном зале вдруг вспомнился слегка детский подростковый голос: "Брат Ву, где ты?".

У Сяолинь мягко нажал на циферблат часов, и фигура молодой девушки сразу же проецировалась с циферблата, это был еще один ученик Уайта, Лю Сяньер. Пропорции ее тела были уменьшены примерно до десяти процентов и могут выглядеть очень четко и реалистично.

У Сяолинь носил улыбку, а голос его был четким: "Сянь, я иду искать свою мечту". Это большой мир, и мои мечты далеки".

Переключатель экрана.

Перед старинным зданием Лю Сяньер была одета в бессмертное платье с струящейся лентой, от которой по всему телу пахло бессмертием. Она также носила часы на левом запястье, и когда она посмотрела на проекцию У Сяолиня на циферблате, в ее глазах появилась нежность и нежелание, и она двинулась, чтобы сказать: "Старший брат, куда бы ты ни пошел, я буду здесь для тебя".

Фотография все еще здесь.

Древнее здание позади Лю Сяньэра также было знакомо Нин Тао, это был первый этаж.

В этот момент Бай Шен открыл рот и сказал: "Этот короткометражный фильм был снят двумя моими детьми, из-за короткого времени и отсутствия подготовки, поэтому я не нанимал профессиональную команду, и я не нанимал знаменитостей. Однако, я не думаю, что это каким-либо образом влияет на способность чипа Божьего творить чудеса. Как видите, часы, которые мы разработали с Богомодельным чипом, являются эпохальными и откроют новую эру общения в будущем!".

Сцена взорвалась под аплодисменты.

Репортеры СМИ долго и недолго бегали к проекции Бай Шэна, боготворящего чипа в его руке, и Лю Сяньэра позади него.

Бай Шенг еще раз сказал: "Вы можете сомневаться в подлинности этого продукта, ведь голографическая технология сейчас еще не созрела, даже развитые страны Европы и Америки не смогли ее изучить, как мы можем изучать ее в небольшой развивающейся компании? У вас есть такие сомнения, которые я могу понять, но я не буду их объяснять, я готов дать вам живую демонстрацию, я хочу, чтобы вы стали свидетелями чуда".

На сцену был приглашен доброволец.

Бай Шенг вытащил часы из коробки с шифром и положил их на запястье, затем сам вытащил вторую из коробки с шифром и положил на запястье.

Глаза Нинга Тао приземлились на коробку с шифром, которая была помещена рядом с подиумом колонки, и он смутно увидел несколько коробок из сплава. Коробка с шифром, которая была у Хэнкса в том письме, должна была содержать что-то другое, он просто не имел доступа, чтобы открыть ее, так что не знал. Теперь, когда ответ раскрыт, все это одни из тех часов.

Сердце Нинга Тао было озадачено, когда он мрачно сказал: "Судя по описанию Хэнкса, кажется, что Белый Святой и Николай Конти не подчинены своему начальству. На этот раз это совместная операция, но два демона не могут сотрудничать, чтобы продать часы, верно?"

На сцене белый святой сказал в часах на левом запястье: "Позвони по третьему номеру, сохрани голос, друг мой, хочешь поговорить со мной?".

Так же, как его слова упали, часы на запястье волонтера несли голос Бай Шенга: "Мой друг, ты хочешь поговорить со мной?

Волонтер, по желанию персонала, коснулся циферблата часов, и сверху появилась голографическая проекция Хрустального Белого Святого. Белый святой сделал поворот на месте, и эта голографическая проекция циферблата он сделал поворот. Белый Святой сделал еще один поклон в знак благодарности, а голографическая проекция на этом циферблате сделала поклон в знак уважения.

Сцена разгорелась аплодисментами, и раздались звуки дискуссии.

"Это невероятно, как такой технологический продукт может быть изучен небольшой технологической компанией?"

"Я боюсь, что Гао Тан будет плакать, если такой продукт будет произведен, кто пойдет и купит мобильный телефон?"

"Соединенные Штаты все это время размахивали торговой эстафетной палочкой, угрожая Китаю запретом на продажу чипов и лицензий на использование программного обеспечения, как это может угрожать сейчас?"

"Я уверен, что менее чем через два года молодой человек, стоящий на сцене, станет самым богатым человеком в Китае и в мире в ближайшие пять лет!"

"Я вижу, что будет быстрее, в такое чувствительное время запуск таких высокотехнологичных продуктов, которые могут открыть новую эру коммуникационных технологий, правительство, безусловно, будет решительно поддерживать, весь путь к уличному свету протекает гладко, мистер Уайт скоро достигнет вершины жизни!"

Эти комментарии попали в уши Нин Тао, и ему захотелось посмеяться, но он также захотел кричать и громко кричать. Он ясно знал, что Бай Шенг был лжецом, и хотя он не знал, что не так с такими часами, он мог быть уверен, что что-то не так. Он также ясно знал, что Бай Шен был злым лидером этой партии, и у него была естественная миссия, чтобы избавиться от него, но он мог только стоять на сцене и смотреть, как Бай Шен выступает.

Репортер выжал на сторону Нин Тао, держа камеру, чтобы снять интерактивное выступление Бай Шенга с этим волонтером.

Изначально Нин Тао было все равно, пока в его ноздри не зародился знакомый аромат, и он внезапно сдвинул глаза, чтобы посмотреть на стоящего рядом с ним репортера.

Так получилось, что репортер тоже смотрел на него.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0275: Так это ты.**

Глава 0275 Оказалось, что это ты. Это была женщина-журналистка, не высокая, но с красивым телом, большим там, где оно должно быть большим, круглым там, где оно должно быть круглым. Лицо с обычным лицом, но пара темных глаз, которые выглядят очень женственно.

Не было сомнений, что Нин Тао никогда не видел эту женщину раньше, но запах, который его нос поймал из ее тела, указывал на одного человека - Тан Цзисянь.

Нин Тао внезапно подумал о тайном магическом талисмане секты Тан, талисмане духа Инь долины Чжэнь, талисмане, который использовался так же, как и тётушка Шарф.

"Это ты!" Эти два слова подсознательно вышли из уст Нинга Тао, и его правая рука отодвинулась назад, готовая вытащить его меч.

"Не валяй дурака, у тебя будут неприятности, если я закричу, и я здесь не для того, чтобы с тобой драться." Тан Цзисянь сказал.

Рука Нинг Тао снова оттянула: "Чего ты хочешь?"

Тан Цзисянь снова взяла в руки камеру и сфотографировала на сцене: "Странно, правда?".

Нинг Тао сказал: "Что ты знаешь?"

Танг Цзисянь сказал: "Здесь не место для разговоров, увидимся вечером в восемь часов, 17-й пирс". Помни, ты единственный, кто может прийти, и если ты приведешь кого-нибудь еще, нам не придется видеться".

Нинг Тао не сразу занял позицию, он немного колебался. Этот Тан Цзисянь активировал Формирование Дхармы в середине Формирования Дхармы за пределами города Инь Юэ и хотел использовать его силу, чтобы убить его, как он мог легко ей доверять?

В этот момент Цзин оглянулась, но ничего не нашла, так что она просто посмотрела и переместила глаза на Бай Шенг. Совершенно не удивительно, что она не смогла раскрыть истинную личность Тан Цзисяня, талисман долины Инь Чжэнь запечатал ауру Тан Цзисяня и даже изменил ее внешний вид, тем более, что Нин Тао даже не обнаружил прорыва в теле Тан Цзисяня.

В уголке рта Тан Цзисяня появился намек на презрение: "Что, ты все еще боишься, что я причиню тебе вред?".

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Я не забыл, что случилось под пропастью, ты достоин моего доверия"?

Голос Тан Цзисяня нес в себе намек на гнев: "Это ты выстрелил первым".

"Это ты пытаешься убить меня первым!" Голос Нинг Тао тоже был в ярости.

Эти двое, кажется, должники и старые негодяи в прошлой жизни, и как только они встречаются, они ссорятся и делают сиськи за сиськи.

"Вы, ребята, замолчите? Бороться снаружи - это не место для тебя". Рядом с ним в замешательстве говорила фигура, подозреваемая в том, что она является лидером, и намеренно взглянула на полицейского, который стоял в проходе, обеспечивая безопасность фигуры, казалось бы, колеблясь, чтобы вызвать полицию, чтобы прийти и выгнать людей.

"Помни, завтра вечером в восемь часов, Пирс Семнадцатый, я буду ждать тебя всего десять минут, и если ты приедешь, ты не напрасно отправишься в путешествие". Тан Цзисянь ушел с этими словами и ушел.

В первый раз он был членом семьи Тан, во второй раз он был членом семьи Тан. Итак, о чём ещё она может говорить со мной, кроме как о формировании заклинания за пределами города Инь Юэ? В данный момент?"

К этому времени белокожий святой на сцене закончил общение с волонтером, и часы, носящиеся на запястье волонтера, были зарезаны.

Бай Шэн держал часы высоко, Ян Шэн сказал: "Производительность этих умных часов уже ясно всем, он не только имеет функцию голографического видеозвонка, но и может обнаружить сердцебиение, липиды крови, сахар в крови и так далее, так что владелец может контролировать состояние своего тела в любое время и жить более здоровой жизнью". Он также очень спортивный и его можно носить для дайвинга, бега, походов и т.д. Называется "Апокалипсис, запомните это название, и в будущем оно появится на продавцах комиксов по всему миру!".

Папа!

Еще один раунд аплодисментов прозвучал со сцены.

Белый Шенг продолжил: "На данный момент наш боготворительный чип и смарт-часы Апокалипсиса все еще находятся в стадии пробного производства, производство ограничено, мы произвели только небольшое количество пробных продуктов". Теперь я проведу живую лотерею, чтобы отдать наши смарт-часы "Апокалипсис" одному счастливчику".

В зале прошла аплодисменты и дискуссии. Такой ведущий в мире смарт-часы, любой захотел бы стать почетным гостем. Бросьте эти функции мониторинга для спортивных функций и метрики тела, и сам факт голографической проекции достаточно, чтобы сделать глаза водой.

Длинноногий приветливый гость прибыл на сторону Белого Святого, держа в руках лотерейный бумажный ящик.

Белая святая протянула руку помощи и вытащила из бумажной коробки мяч для пинг-понга с написанным на нем номером, приветливая леди зачитала номер гостя по соответствующему приглашению, а мужчина в возрасте около пятидесяти лет подошел к сцене и получил часы апокалипсиса.

"Разве это не Ян Лонг, председатель Чантийской группы? Как может человеку с состоянием в десятках миллиардов так повезти?" Рядом с Нин Тао бормотал репортер.

Вытянулась счастливая аудитория, либо десятки миллиардов долларов богатых людей, либо чиновники с точки зрения, единственный простолюдин, но и звезда трафика с десятками миллионов поклонников.

В сердце Нин Тао возникло странное чувство, и он тайно сказал: "Могут ли эти часы апокалипсиса быть новым типом волшебного оружия, используемого императором Николасом Кангом для контроля над стражами спецназа Ботанического сада? Человек, который носит такие часы, будет ... контролироваться ...!"

После того, как был разослан последний Апокалипсис Smart Watch, Бай Шенг отступил и больше нечего было сказать. Те, кто получил Apocalypse smartwatch, не могли дождаться начала тестирования его производительности, и ни один счастливый гость не был окружен большой толпой.

Нин Тао и Бай Цзин также пришли на сторону одного счастливого гостя, чтобы посмотреть, как он работает Apocalypse Smartwatch. Этот счастливый гость был не кто иной, как магнат, известный как Ян Лонг, председатель Changtian Group.

Ян Лонг позвонил на номер своей секретарши, и на звонок был дан ответ, к сожалению, у его секретарши не было умных часов апокалипсиса, которые не могли бы обеспечить голографическую видеосвязь. Тем не менее, на апокалипсисе Ян Лонг Smartwatch, всплыло точное расположение его женщины-секретаря, и даже дал данные о скорости речи его секретарши, сердцебиение, вес и т.д., и, наконец, дал заключение, что контакт был нервным.

Толпа, собравшаяся вокруг, не могла не аплодировать.

Именно во время этого процесса Нин Тао использовал свою технику видения и обоняния, чтобы наблюдать за интеллектуальными часами Апокалипсиса на запястье Ян Лонга. К сожалению, даже когда Янг Лонг использовал Apocalypse Smart Watch, он не обнаружил, что Apocalypse Smart Watch обладали характеристиками волшебного оружия, проявляющимися в нем, не было ни высвобождения ауры, ни движения духовной энергии. Это дало ему ощущение, что часы Apocalypse были просто очень продвинутые умные часы, а не какой-то технологический заклинатель.

Тем не менее, Бай Шенг выбирает только магнаты с десятками и десятками миллиардов долларов, чиновники с долей и звезды с огромной базой вентилятора, чтобы отправить часы, он потратил такую большую цену, это не может быть, что он хочет, чтобы карри благосклонность с теми людьми и тянуть за какие-то ниточки, не так ли?

Другой лидер вышел на сцену и высоко отозвался о боготворящем чипе и часах апокалипсиса с боготворящим чипом в качестве его основного компонента. Белый Святой также стал одним из самых выдающихся ученых и предпринимателей нашего времени в устах этого лидера, и также высоко ценится.

По окончании церемонии открытия гости, пришедшие на Форум, были приглашены в лаунж-зону, чтобы отдохнуть с чаем и подождать обеда.

В лаунж-зоне Нинг Тао увидел Тамао Такеда, который общался с несколькими VIP-персонами с Запада. Такеда Юфу притворился, что не видит его, но он знал, что Такеда Юфу наблюдал за ним с послесвечением угла глаза.

Цинь Чжоу подошел к Нин Тао и прошептал: "Брат Нин, я думаю, что должен убить его. Пока ты киваешь головой, я могу спуститься, пока он идет в туалет".

Нин Тао был несколько немой и шептал в ответ: "Не шути, убийство его здесь доставит много неприятностей, рано или поздно я захочу его смерти, но спешить некуда".

В этот момент Янг Лонг встала и пошла в сторону туалета, одна. Телохранитель не может прийти сюда, он не может взять его с собой, если захочет.

Нин Тао взглянул на часы Ян Лонга на запястье, затем достал мобильный телефон и отправил Инь Мо Лану смс: "Старший Инь, богатый бизнесмен в ванной комнате, можешь ли ты забрать у него часы?

Ему нужны были часы, чтобы вернуться и учиться, Ян Лонг был хорошей мишенью, чтобы достать его.

К сожалению, прошло несколько секунд, и Инь Муран не вернулся.

"Я пойду". Цинь Чжоу только что сказал уйти.

Нин Тао хотел ей позвонить, но, к сожалению, она уже была далеко, поэтому он мог только сказать: "Тогда иди домой и жди меня".

Цинь Чжоу повернул назад с улыбкой: "Я буду светлым".

Нин Тао также смеялся, у нее все больше и больше "мудрый внутренний помощник" фона.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Цинь Чжоу только что ушёл, когда зазвонил телефон Нин Тао с входящим звонком. Он достал свой мобильный телефон и посмотрел на него, но на экране не было номера, только "неизвестный звонящий".

Нинг Тао поцарапал кнопку ответа: ''Алло? Могу я спросить..."

Из телефона доносился знакомый голос: "Доктор Нинг, удачи".

Нин Тао замер на мгновение, голос был голосом Лин Цин Хуа.

"Что ты имеешь в виду, укладывая мою сестру в твою постель?" Голос Линь Цинхуа, плоский и мягкий, но давал холодное, ледяное ощущение.

Он изменился.

В прошлом, когда он видел Нинг Тао или звал его, он звал Учителя, но на этот раз он просто открыл рот и позвал доктора Нинга. Его холодный тон в этот момент даже не появлялся, когда он был болен.

"Почему ты не говоришь?"

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Ты изменился".

"Я говорил тебе, что мир перевернулся с ног на голову, и что грядет новая эра". Без изменений, только погибель". Линь Цинь Хуа сказал.

Нинг Тао сказал: "Я не знаю, что с тобой случилось, но если тебе нужна помощь, просто попроси". К тому же, твоя сестра невиновна, она твоя родная сестра, не делай ей ничего плохого".

"Это между нами, братьями и сестрами, не волнуйся об этом. Ты прав, я действительно изменился, я стал сильнее и мне больше не нужно ни на кого полагаться".

Нин Тао не мог не дать вздохнуть в его сердце, если бы Линь Цинхуа не был взят в плен Лян Кемином, он все еще может направлять его и не стать новым демоном, который ранит небо. Но теперь казалось, что он все дальше и дальше по этому пути. Теперь он беспокоился о безопасности Линь Цинъюя, но ему было ясно и то, что он никак не мог убедить Линь Цинхуа отправить ее обратно к нему.

"Надо было отпустить". Голос Линь Цинь Хуа.

Нинг Тао сказал: "Что ты пытаешься сказать?"

"Прими мой совет и остановись на этом, или ты умрешь." Голос Линь Цинхуа был холодным, и, сказав это, не дожидаясь, пока Нин Тао что-нибудь скажет, он уже повесил трубку.

Нин Тао на мгновение окоченел своим мобильным телефоном, и когда крик внезапно пришел со стороны ванной комнаты, он убрал его и направился к входу.

Цинь Чжоу уже получил его, так что вместо того, чтобы остаться на какой-нибудь обед, он должен пойти домой и изучить Apocalypse Smartwatch.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0276 Глава 0276 Марионетка для верхней части тела, шоумен для нижней части тела**

Глава 0276 Марионетка для верхней части тела, шоумен для нижней части тела Ян Лонг, председатель Чантийской группы, был сбит с ног душильной палкой в ванной комнате, и был ограблен от своего дара Апокалипсис Smart Watch. Новости о "бомбе" быстро проникли в павильон, а затем и в интернет с помощью различных талантов, вызвав новый всплеск общественного мнения. Но что заставляет общественное мнение больше интересоваться часами апокалипсиса, способными реализовать голографическую видеосвязь, у многих возникают сомнения, когда наши технологии оставили позади Европу, Америку и Японию?

Арендуя дом, Нин Тао протянул руку Цин Чжуй: "Дай мне, я посмотрю на эти часы".

Цинь Чжуй держал за спиной две руки, соблазнительная улыбка на его лице: "Я пошел в мужской туалет за этими часами, это отвратительно, какую награду ты мне даешь?".

Нинг Тао дал ей пустой взгляд: "Прекрати, покажи мне".

Цинь Чжоу сделал шаг назад: "Плюс-минус".

Нинг Тао сказал несколько затаив дыхание: "Тогда какую награду ты хочешь?"

Цинь Чжоу изогнула губы: "Поцелуй меня".

Она познакомила ее при Иоганне, сказала, что она его девушка, и пошла с потоком на столб?

Ответ на этот вопрос совсем не имеет значения.

Нинг Тао думал о ее доброте в своем сердце и почувствовал, что ее можно поцеловать, поэтому он подошел и слегка поцеловал ее в вишневые губы. Но прежде чем он успел "заткнуться", в дверь вошёл мягкий предмет и запутался в языке. Его тело просто застыло на месте, его голова полна образов ламинарии танцы, ощущение сочетания фантазии, волнение, прекрасное, любой язык, связанный с поцелуем казался бледным и бессильным в этот момент.

Дверь в комнату внезапно открылась, и это была комната Цинь Чжоу. Бай Цзин вышла из комнаты с чашкой в руке и выглядела так, будто собиралась забрать воду из диспенсера, но когда увидела Цин Чжуя и Нин Тао, которые были в перетягивании каната, она притворилась, что закрыла глаза: "О, вы двое на работе, я ничего не видела, идите, идите".

Я ничего не видел, но в моих открытых пальцах я ясно видел, как два глаза поворачивались, смотрели с интересом.

Как только Нин Тао схватил Smartwatch Небесного Апокалипсиса в руке Цин Чейсинга, он развернулся и направился к двери.

Он едва может удержать сцену, когда за ним гонится Цин, но если добавить в микс Бай Цзина, то он не подойдет.

"Зять, чего ты так стесняешься? Я не принесу воды, могу я просто вернуться в дом и остаться?" Голос Бай Цзина прозвучал.

Нинг Тао не повернулся, ему было все равно, открыл дверь и вышел.

Внутри двери раздался звук смеха Бай Цзина и ворчливый голос Цинь Чжоу.

Нинг Тао не мог не посмеяться с горечью и сказал в своем сердце: "Это ведь не может быть тем, что чувствует дом, не так ли? Если так будет продолжаться, я действительно стану Сюй Сянем".

По дороге в клинику Тяньюань было немного времени, когда Нин Тао хотел позвонить Цзян Хао, но подумал об этом или сдался. Мир сообщает о боготворительном чипе Бай Шенга и эпохальном технологическом продукте - Apocalypse Smart Watch. Возможно, что какой-нибудь лидер прочитает ей лекцию или даже даст санкцию, как только она откроет рот.

Когда Нин Тао вдруг вспомнил что-то, он обошел внешнюю стену клиники и наблюдал за клиникой, пока был там.

Что он вдруг захотел, так это строительную площадку Небесной клиники.

Он никогда не думал об этом до того, как открыл хранилище, но после того, как он открыл дверь хранилища, пространство за дверью составило, по крайней мере, двадцать или тридцать квадратных метров, так что станет ли Тяньцзинская космическая клиника больше?

Нин Тао обошел клинику, измерил площадь клиники ногами и не остановился, когда наткнулся на стену, перепрыгнув через нее. Однако в итоге площадь, которую он измерял ногами, оказалась сопоставимой с площадью клиники, а площадь библиотеки каллиграфических свитков оказалась невозможной.

Первый раз я увидел его, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня жизни, я был в середине первого дня моей жизни. Как... Бессмертное царство?"

Это может быть и ад.

Этот вопрос является одной из многих загадок клиники, которая не может быть решена догадками. Нинг Тао рассеял смятение и кучу грязных догадок в своем сознании, когда он открыл дверь Небесной внешней клиники и вошел внутрь.

Черно-белый ци Доброго и Злого Трипода оторвался, а человеческое лицо на штативе крепко спало, даже если бы Нин Тао держал микрофон и пел ему Добрую Хань Сонг, он бы не открыл глаза.

Нин Тао просто посмотрел на Трипод Добра и Зла, а затем подошел к столу, после чего, сидя на стуле, поместил на стол умные часы Апокалипсиса и внимательно изучил их.

Циферблат является кристаллом, корпус из сплава, ремешок из каучука, и материал ничем не отличается от того, что есть в большинстве спортивных часов на рынке.

Нин Тао хотел демонтировать его, но у него не было профессионального инструмента для демонтажа часов, поэтому, подумав об этом, он вытащил лезвие затмения и открыл часы по-своему.

Хотя в случае Apocalypse Smartwatch является сплавом, он не является сплавом перед лопаткой затмения, и его твердость и прочность эквивалентны говядине и обычному измельчителю.

Нинг Тао, не колеблясь, окунулся, вот что он подумал, даже если бы он разрезал эти Apocalypse Smart Watch на начинку для булочек, повернув назад, он все равно смог бы восстановить их с гнилой сломанной кастрюлей.

После вырезания корпуса, электроника внутри часов показывает, что действительно есть боготворительный чип внутри, а также большое количество электронных компонентов, структура очень сложная.

Прежде чем открыть его, Нин Тао был амбициозным и имел уверенность, чтобы открыть тайну, но после открытия, он обнаружил себя с двумя глазами на эти вещи. Как он мог раскрыть секреты этих электронных компонентов, если даже не знал, как они работают?

Внезапно раздался голос из деликатного громкоговорителя: контактный номер один звонит.

Не дожидаясь, пока Нинг Тао что-нибудь сделает, голографическая проекция одной десятой части тела появилась в пустоте напротив демонтированных Интеллектуальных Часов Апокалипсиса.

Это была голографическая проекция Белого Святого.

"Я знал, что это ты украл смарт-часы Янг Лонг." Голос Бай Шенга был чистым, его черты не сильно изменились, казалось, что он стоит прямо здесь и разговаривает.

"Так как ты уже знал это, почему ты не остановил меня?" Нинг Тао сказал.

Бай Шэн сказал в обморок: "Даже если я остановлю Цинь Чжоу, который грабил часы людей, у тебя все равно есть два помощника, верно? Даже если я не ограблю часы Ян Лонг, я все равно буду грабить чужие часы, так почему я должен тебя останавливать? Также, я хотел бы увидеть вашу клинику, которую нет, вы мне разрешили посмотреть".

Нинг Тао подсознательно посмотрел на Трипод Добра и Зла с остатком света из угла глаз, но, к сожалению, Трипод Добра и Зла все еще имел закрытые глаза и никак не реагировал. Эта ситуация была нормальной, это было не пришествие Белого Святого, это была просто ложная тень, представленная технологическими средствами.

Нин Тао спокойно сказал: "Тогда смотри внимательно, нет никаких шансов, что ты придешь в будущем".

"Это........" голографическая проекция, в которой Белый Святой все еще смотрел вокруг, казалось бы, думая о чем-то, но не уверенный.

"Что это?" Нинг Тао сказал ориентировочно.

Бай Шенг, как бы он ни качал головой: "Даже если бы я знал что-нибудь, я бы тебе не сказал". Я дал тебе последний шанс, но ты сдался, и со мной у тебя больше ничего не будет".

Нинг Тао засмеялся: "Ты действительно ничего не знаешь, притворяешься кем? Ты уже на верёвках и говоришь безумные вещи о том, чтобы дать мне шанс?"

Бай Шенг закрыл глаза и скандировал слова из своего рта.

Чувство напряженности и угнетения, что кризис наступает внезапно родился в сердце Нин Тао, он пристально посмотрел на Бай Шенг в голографической проекции, он увидел круглый шар, размещенный на стороне Бай Шенг, к сожалению, это была только часть, он не мог видеть, какой мяч это вообще было.

Скрипеть.............

Странная струна звуков внезапно появилась из динамиков Apocalypse Smartwatch.

Взгляд Нин Тао проследил и переместился на демонтированные Apocalypse Smart Watch, на этот раз он наконец-то понял, что где-то есть призрак. Это батарея кнопок, которая выглядит ничем не отличающейся от обычной батареи кнопок, но в данный момент излучает таинственную волну энергии.

Эта энергетическая волна была чрезвычайно похожа на волну мозга, и мозг Нинг Тао нес основную тяжесть волны. На мгновение он почувствовал, как что-то зарывается ему в голову, шепчет ему. Звук, как будто погруженный в море крови и бродивший в горе трупов, был жутким до глубины души!

"Убейте Белого Цзина, убейте Цинь Чжуя..." слова внезапно вырвались из уст Нин Тао, и его голос звучал так, как будто он промок в море крови и бродился в горе трупов.

"Ха-ха-ха!" Белый Святой смеялся.

Нин Тао встал и схватил лезвие затмения, которое было помещено на стол, его сердце было наполнено ненавистью и гневом в этот момент, желая убить Бай Цзин и Цин Чжуй.

У Трипода Добра и Зла не было и половины реакции.

Эта жуткая волна энергии, казалось бы, не возбуждала его дух, и подавления не существовало.

Нин Тао подошел деревянным шагом к двери, скандируя: "Убей Цзин Цзин Бая, убей Цин Чжуй.....".

Ты на самом деле ищешь смерти!"

Как будто он не слышал голос Бай Шенга, Нин Тао деревянно открыл дверь и вышел.

Дверь в палату клиники в небе закрылась беззвучно.

Нин Тао, который только что вышел из двери, вдруг остановился в своих следах, а затем осторожно толкнул дверь внутрь, глядя на голографическую проекцию на столе из щели.

Когда появилась эта таинственная энергетическая волна, он скандировал в своем сердце: "Я покоюсь в своем чреве и слышу звук Великого Пути". Позже он поднял Лезвие Затмения и вышел, только чтобы показать Бай Шенгу, что он был под контролем.

Если бы Мудрец Бай был в клинике "Небесный Внешний" и Нинг Тао толкнул дверь, открыв такую трещину, он бы точно узнал об этом. Но проблема заключалась в том, что он был всего лишь проекцией, и все, что он видел и слышал, передавалось ему через Умную Руку Апокалипсиса, так что он даже не мог заметить, что, казалось бы, закрытая дверь комнаты обнаруживала просвет, и что пара глаз смотрела на него.

На столешнице Бай Шенг долго смотрел на дым, поднимающийся из Доброго и Злого штатива, прежде чем сказать себе: "Что это за штатив...................".

За дверью Нинг Тао не мог не ругать: "Черт, эта драма зря, он тоже не знает, откуда взялась эта клиника".

Он был разочарован результатом, но не удивлен, потому что даже Чен Пинг Дао не знал, откуда взялась эта клиника, Чен Пинг Дао жил более двух тысяч лет, а Бай Шен был не более чем тысячелетним змеиным демоном. В глазах Чэнь Пиндао Бай Шэн был эквивалентом Ли Сяоюня.

Через полчаса Бай Шенг снова посмотрел на крышу и пробормотал себе: "Этот дом, какой дом опять?

Стремление ворваться и разбить часы родилось в сердце Нинг Тао.

Еще через несколько минут Нин Тао порезал ладонь лезвием Затмения, затем размазал кровь по лицу, руке и немного по телу, затем толкнул дверь клиники и вошел деревянным........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0277 Наглый Тедди.**

Глава 0277 Высокомерный Тедди Нин Тао вернулся к своему столу, уставившись прямо на голографическую проекцию Бай Шенга с притупленными глазами. В сочетании с кровью на лице, теле и руках он выглядел как хладнокровный психопат, только что совершивший убийство.

"Ха-ха-ха!" Бай Шенг смеялся от души.

Нинг Тао не отреагировал, сохранив глупое выражение лица и глаза.

Бай Шенг несколько раз засмеялся и внезапно снова остановил свой смех, грустно сказав: "Я заставил вас предать меня"! Любой, кто предаст меня, только умрет! Разве он вам не нравится, наверное, тяжело быть убитым собственными руками?"

Очевидно, что слова были сказаны не Нин Тао, а Цин Чжуй и Бай Цзин.

Нинг Тао до сих пор не отреагировал.

Затем белый святой добавил: "Теперь перережь себе горло ножом".

Не задумываясь ни на секунду, Нин Тао поднял правую руку, которая держала Лезвие Затмения, и одним прорезанием прорезал себе шею. Прикрывая горло, кровь вытекала из пальцев, он пошевелился и упал в обморок.

Когда он упал на землю, Нинг Тао смотрел на него широкими глазами, мертвый на своем пути. Он не мог видеть выражение Бай Шенга и мог видеть только слегка слабый свет, исходящий от голографической проекции.

"Хахаха! Против меня? Сколько лет ты этим занимаешься? Убьём тебя и мне даже не придётся делать это самому!" Смех Белого Святого исходил от стола.

Нинг Тао затаил дыхание и не издал ни звука.

Еще через две минуты голос Бай Шенга снова звучал со стола: "Нин Тао? Нинг Тао?"

Сердце Нинг Тао тайно проклято, ''Старая хитрая собака''! Видя, как я перерезал себе горло и проверяя меня, не умер ли я?"

"Нинг Тао, я знаю, что ты не умер, встань." За звуком голоса Белого Святого последовала струна бормотания заклинаний.

Та загадочная энергетическая волна никогда не исчезала, только на этот раз было заметное улучшение. Жуткий голос снова поднялся в сознании Нин Тао, сказав ему встать, и эта сила росла!

Нинг Тао молча скандировал в своем сердце: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу Великий Звук Дао".

Чёрт!

Длинный и таинственный колокол звучал в его сознании, и звук проспекта был настолько громким, что это было похоже на приливную волну, которая смыла все "призрачные звуки" в его сознании, и даже некоторые из его собственных мыслей и желаний оставили его, и все его тело и ум вошли в царство пустоты.

Еще через две минуты Нин Тао услышала голос Бай Шенга: "Кажется, ты действительно мертв, когда я узнаю, откуда взялась твоя клиника, я лично приеду и заберу твою клинику".

После этого звука мерцающий свет на рабочем столе исчез.

Нин Тао не сразу встал с земли, он сказал мрачно в сердце: "Что это была за энергетическая волна, идущая только что, Небесная Внешняя Клиника не отреагировала, и если бы у меня не было Вашей Сутры, чтобы защитить меня, я боюсь, что это было бы трудно для меня, чтобы избавиться от общего контроля злых духов, входящих в мое тело, я все еще такой, те богатые люди, чиновники и знаменитости, которые взяли Небесный Дозор, их положение еще хуже"!

Прилегнув на несколько минут, в часах Sky Sky Intelligent Watch на столе все еще не было движения, и только после этого Нинг Тао поднялся с земли. Только тогда батарейка кнопок внезапно начала светиться и нагреваться, смутно показывая следы взрыва!

Это для того, чтобы уничтожить Apocalypse Smartwatch и не дать людям возможность изучить исследование!

Нин Тао помахал ножом эфесом и разбил его на демонтированных интеллектуальных часах Апокалипсиса, треснув громким щелчком. Батарея этой кнопки, однако, все еще светилась и светилась, а собранная энергия становилась все сильнее.

Не дожидаясь, пока Нинг Тао разберется с этим, Штатив Добра и Зла внезапно издал звук штатива, и батарея этой кнопки также треснула от звука. В тот момент, треснувший аккумулятор кнопки выпустил таинственную энергию, и ужасный звук, как крик злобного призрака может быть слабо слышно в пустоте.

Нин Тао сделал движение в своем сердце: "Может ли это быть энергия души"?

Нин Тао мгновенно пробудил глаза к его перископу состояние мгновенно, и его зрение поймал причудливый образ. Образ был похож на зеленый дым, выходящий из горшка добра и зла, но он был смутно похож на человека с головой и туловищем!

С поворотом, энергия, высвобождаемая батареей кнопки, исчезает.

Но вне зависимости от того, является ли это энергией души или нет, Нин Тао не внимательно наблюдал за возможностью понять, только сейчас спекуляции являются лишь догадками, о том, не известно ли это или нет.

Нин Тао затем собрал все части и положил их в гнилой разбитый штатив, прежде чем вернуться в арендный дом.

Они были ошеломлены, увидев покрытое кровью лицо Нинг Тао, сидящего в гостиной и наблюдающего за Азиатским технологическим форумом в прямом эфире. Цинь Чжоу был еще более нетерпеливым, чтобы встретиться с ним, его голос был полон беспокойства: "Брат Нин, что с тобой случилось?"

Нин Тао открыл дверь в гору: "Эти часы действительно используются для управления людьми, батарея часов загружена с подозрением на энергию души". У Белого Святого в руке есть терминал, который используется для управления всеми умными часами Апокалипсиса, только что он контролировал меня через эти умные часы Апокалипсиса, сначала заставляя меня убить вас, ребята, а затем заставляя меня убить себя".

Бай Цзин взглянул на синяки на руке Нин Тао: "Значит, ты просто притворился, что контролируешь его, и устроил для него шоу"?

Нинг Тао кивнул: "Думаю, он пришлет кого-нибудь проверить, вы пока прячетесь в своих домах и не выходите, если кто-то зайдет, лучше обмануть его, если нет, убейте".

Чейз Цин схватил нож для фруктов на кофейном столике и с легкостью отрезал руку госпоже Бай.

"Что ты делаешь?" Белый Цзин с удивлением посмотрел на Цинь Чжуя.

Цин гнался за книгой и торжественно сказал: "Я учусь у брата Нинга, достань немного крови, если кто-то войдет и увидит кровь в этом доме, будет так же легко поверить, что брат Нинг убил нас".

Белый Цзин взглянул на Цинь Чжуй: "Ты очень умный, ты такой же, как она, но почему бы тебе не порезаться"?

Цинь Чжоу сказал: "Быстро обойдите дом и пролейте на него кровь".

Белый: "........."

Разве не об этом ты говоришь?

Он открыл удобную дверь в пещеру Павильона меча и вошел, держа в руках сломанную штатив.

Бай Шенг хотел уничтожить Apocalypse Smartwatch, но этот вопрос все еще нуждается в одобрении Нин Тао.

Когда он пришел в пещеру, Нинг Тао начал искать духовные материалы, но после того, как он искал большой круг, он обнаружил, что он израсходовал почти все духовные материалы, которые мог использовать, когда съел электрический автомобиль-аккумулятор Небесного Дао, и теперь все, что он мог использовать, это лекарственные материалы, духовную почву и полутудную руду.

Каков будет результат обогащения Smartwatch Апокалипсиса лекарственным спиртовым материалом, спиртовой землёй и облачной рудой?

Нинг Тао некоторое время размышлял над этим вопросом, а потом тоже не удосужился его обдумать. Все эти вещи в его руках были утончены вслепую, как, например, электромобиль "Небесный Дао", как, например, усовершенствованное баржевое ружье и лезвие для затмения, не все ли они работали очень хорошо?

Сначала он добавил немного Духовной Земли, затем он добавил четыре Демонические Почки, которые он собрал ранее, затем он собрал лепестки Белого Нефритового Святого Лотоса, затем он очистили облачную руду, и, наконец, он добавил немного Ночного Цветка и Духовного Мха.........

Черт знает, что эти грязные материалы можно рафинировать, добавив их в разбитый горшок. У него была одна мысль в сердце, и это было, чтобы засучить рукава и уточнить!

Черно-белый Дэн Пламя вышел из разбитого горшка и поглотил разбитые Апокалипсис Интеллектуальные Часы. Не имея возможности увидеть часы, Нин Тао мог почувствовать бурную реакцию культивирования, происходящую между грязным материалом духа в штативе и сломанными кусочками Интеллектуальных Часов Апокалипсиса.

Этот акт усовершенствования длился полчаса, прежде чем он закончился.

Нин Тао вытащил Интеллектуальные часы Апокалипсиса из разбитого штатива; они были отремонтированы и остались целыми и невредимыми, на корпусе, который когда-то был разбит. Но это явно не тот же апокалипсисный смарт-часы, что когда-то. Циферблат был серебряный и хрустальный, но он был "возрожден из огня" разбитого горшка, черного и усеянного синими и белыми узорами звезд, и неизвестно, были ли добавлены лепестки духовной земли и белый нефритовый лотос. Материал циферблата уже не просто кристалл, а скорее кристально чистый голубой халцедон. Кроме того, он значительно набрал вес.

Нин Тао надел восстановленные часы на левое запястье, и это был первый раз в жизни, когда он носил часы. После того, как он надел часы, он попытался их активировать. После нажатия кнопки активации циферблат, похожий на циферблат из голубого халцедона, излучал слабое сияние, такое было видно в чрезвычайно тускло освещенной пещере "Павильон мечей", которую было бы трудно обнаружить, если бы она находилась под открытым солнечным светом.

Нет текстовых предупреждений, нет индикации времени, нет индикации сигнала от оператора связи.

Сердце Нинг Тао было наполнено разочарованием: "Ничего, ничего не вышло?"

Он нажал еще несколько кнопок, и все равно ничего не вышло.

Нин Тао горько смеялся и качал головой, такая слепая рутина рафинирования нескольких баров кажется не всегда успешной, на этот раз рафинирование считается корабельным переворотом.

Возвращаясь в клинику "Небесный край", Нин Тао положил гнилую сломанную штатив обратно на полку, а затем подсознательно посмотрел на часы, которые он еще носил на запястье. Но именно этот взгляд заставил его внезапно осознать то, что он упустил из виду, а затем влил немного духовной энергии в свои часы.

Часы трясутся, и содержимое ничего не появляется на циферблате, но вместо времени и сигнальных сеток, индекса пульса или чего угодно, это пятна от снежинки, которые трепещут и дрейфуют, как динамические обои на экране телефона.

Нин Тао пытался усеять пальцами пятна снежинки на циферблате, но, к сожалению, ответа так и не получил. Затем он ткнул и подтолкнул несколько раз с тем же результатом. Он впал в депрессию и сдался. Только что он думал, что после вливания духовной силы случится что-то другое, но теперь казалось, что он слишком много думает об этом. Что хорошего в простых "движущихся обоях" для него?

Выйдя из клиники Тяньвай, в переулке Хакка Лейн прошла старушка с рукой.

Нинг Тао взглянул на пожилую женщину и был уверен, что это была обычная пожилая женщина, прежде чем спуститься по лестнице к арендному дому. Столкнувшись со старшей женщиной, он взглянул вниз на плюшевого пса, которого держала старшая женщина.

Тедди лаял на Нинг Тао: "Гав гав............."

В этот момент часы на левом запястье Нин Тао слегка дрожали, а потом в его сознание пришел голос: глупый, на что ты смотришь? Посмотри на себя еще раз!

Нинг Тао был ошеломлен.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0278 Шепотёры**

0278 Глава 0278 Шепчущая ночь упала, и дождь упал на небо. Осенние дожди в сочетании с холодным ветром, дующим из реки, значительно понизили температуру. Внезапное появление этого осеннего дождя опустошило доки людей, и несколько рыбацких лодок, привязанных к колышкам, размахивали в речной воде. Также была довольно роскошная яхта с включенным освещением, но никто не мог видеть, гуляя по каюте.

Нин Тао опустил штатив аккумуляторного автомобиля Tien Dao и встал рядом с ним, чтобы осмотреться. Прошло еще десять минут до того, как Тан Цзисянь согласился на восьмичасовое время, но на пустом доке нигде не было видно фигуры, и он не мог не хмуриться: "Играешь со мной?".

Голос доносился сзади, как будто мастер боевых искусств быстро бегал по воде.

Нин Тао повернулся и отмахнулся от небьющегося вентилятора в одной руке, сжимая изысканное баржевое ружье на талии в одной руке.

Однако, это был не Тан Цзисянь, который наступил на брызги и бросился на него острым мечом, это была бродячая собака, которая отважилась на дождь и побежала к мусорному баку на обочине дороги.

Нин Тао смеялся над собственной нервозностью, но встречался с Тан Цзисянь, и нужно было сохранять такую бдительность.

Бродячая собака находится на задних лапах, а передние ноги - на мусорном баке, и она, кажется, видит что-то в мусорном баке, но не может перевернуть мусорный бак, закрепленный на обочине дороги, тем более засунуть лапы в мусорное ведро и вынести его, как человека.

"Хныканье... хныканье..." бродячая собака была взволнована, звук удушья был похож на звук удушья, исходящий из ее рта.

Нин Тао двинулся в своем сердце, и немного духовной энергии было впрыснуто в "шепот".

Шептун, так его звали в честь Apocalypse Smartwatch, который был извлечен из рафинирования болотистой кастрюли.

Смарт-часы White Saint's Apocalypse обладают голографическими коммуникационными возможностями, а также обеспечивают простую функцию детектора лжи, судя по сердцебиению звонящего по его голосу. Кроме того, он обладает целым рядом спортивных функций, что делает его эпохальным продуктом, лидирующим в мире технологий. Конечно, самым мощным его исполнением остается способность контролировать человеческий мозг и превращать человека, носящего часы, в марионетку после активации.

Тем не менее, Apocalypse Smartwatch, который был восстановлен после уточнения Raggedy Dump, потерял свою первоначальную функцию, а вместо этого усилил функцию Cloud Ore.

Легенда гласит, что люди, живущие на Луне Инь, могут достичь мозговой коммуникации без звука через облачную руду. Это также было подтверждено на снимках прошлого пространства-времени, которые он видел в городе Инь Юэ, где одичалые Шэньнунцзя с ужасающей силой были порабощены народом Инь Юэ, который направил одичалых Шэньнунцзя на работу через нарисованный на их лбу рисунок лунного зуба минерального порошка, и одичалые Шэньнунцзя смогли точно выполнить указания своего хозяина через такого рода общение.

Нинг Тао пытался, к сожалению, безуспешно. Однако, не ожидалось, что часы, которые были восстановлены после очищения Сломанного Трипода посредством активации духовной силы, будут иметь такую функцию. Тедди, который только что назвал его тупицей до того, как он пришел, является примером. Его голос был захвачен часами, а затем преобразован в голосовое сообщение, которое он мог понять, появляясь в его сознании, голос, как если бы это был кто-то шепчет в его голове.

Итак, он дал имя "сплетника" Культивационным часам, которые были восстановлены в результате рафинирования разбитого горшка.

Когда сила духа активировалась, снежинки трепетали на циферблате, как зеленый халцедон, и в голове Нинг Тао также появился печальный голос: "Я голоден... Я голоден... Хозяин, где ты..."

Глаза бродячей собаки были влажными, и не было ясно, были ли это слезы или дождь.

Голос шепотом заразил и Нинга Тао, и его сердце было несколько грустно, когда он шел навстречу бродячей собаке. У него не было при себе еды, и он должен был помочь бродячей собаке достать еду из мусорного бака и отдать ее ей. Но, не дожидаясь, пока он подойдет к мусорному ведру, бродячая собака услышала погремушку, обернулась и убежала.

Нинг Тао сказал: "Не бойся, я просто хочу помочь тебе достать еду".

На циферблате, напоминавшем голубой халцедон, снежинка подскочила навстречу бродячей собаке.

Появилось чудо, и испуганный бродячий пёс, казалось, что-то услышал и остановился по своим бегущим следам, глядя на Нин Тао с завороженными глазами.

Сердце Нин Тао мрачно сказал: "Шепот действительно в состоянии преобразовать мои слова в энергию волн, чтобы передать собаке, чтобы она могла понять мой голос, это представление действительно связано с облаком руды". Может быть, мне стоит найти еще какой-нибудь духовный материал и добавить немного облачной руды, чтобы шептун поднялся на ступеньку выше".

Теперь, когда это Whisperer, плюс Spirit Material и Cloud Ore Refining, это Whisperer версии 2.0, какой прирост производительности он получит?

Подойдя к мусорному ведру, Нинг Тао увидел полугрязный кусок хлеба, который был выброшен в мусорный бак. Он тоже не возражал против того, чтобы испачкаться, протянуть руку помощи и взять буханку хлеба, а затем подойти к бродячей собаке и сказать: "Не бойся, я не причиню тебе вреда, я просто хочу дать тебе эту буханку".

Бродячая собака еще не убежала, виляя своим грязным хвостом из Нинг Тао.

Нин Тао присел и не положил хлеб на грязную землю, а расстегнул ладонь и использовал ее как собачью миску: "Быстро ешьте".

Бродячая собака подобрала пол-лотка хлеба и сожрала его в волчьем обличье. Он был очень голоден.

Нинг Тао протянул руку помощи и коснулся головы бродячей собаки, влив в ее тело немного духовной энергии.

Состояние бродячей собаки внезапно улучшилось, она высунула язык, чтобы облизать лапу Нинг Тао, потерла щеку о лапу Нинг Тао и издала хныкающий звук из пасти.

На циферблате, напоминавшем голубой халцедон, снежинки снова подскочили в сторону Нин Тао, и этот шепот вернулся в голову Нин Тао: "Учитель, отвезите меня домой, я буду хорошо себя вести".

Нин Тао был настолько мягким в сердце, что почти согласился, но все равно покачал головой: "Я не могу отвезти тебя домой, я даже не могу о себе позаботиться, я вообще не могу о тебе позаботиться". Иди, здесь опасно".

Бродячая собака дала Нин Тао глубокий взгляд, затем обернулась и убежала.

"Я удивлен, что ты достаешь еду для собаки из мусорного бака и кормишь ее лапой." Знакомый голос пришел сзади, и Тан Цзисянь пришел.

Нин Тао встал, перевернулся, а также подпрыгнул небьющийся вентилятор между поворотами, заблокировав грудь.

Tang Zixian стояла на причале, с чистым и элегантным лицом и высокой и хорошо пропорциональной фигурой, одетая в светло-голубой джинсовый пиджак с белой футболкой низкого покроя внутри, пару светло-голубых джинсов внизу, и пару кроссовок Adidas на ногах, все источающие молодой и сексуальный воздух.

Нин Тао вдруг почувствовал, что стоящий перед ним Tang Zixian - не какой-то культиватор, а студентка колледжа. К сожалению, как только она открыла рот, хорошее чувство, что его больше нет.

"Дождь идет, а ты все еще держишь веера, ты знаешь, как позировать лучше, чем те кислые шоумены древних времен, тебе не кажется забавным, что ты так выглядишь?" Как только Тан Цзисянь открыла рот, у нее не было хороших слов.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Я пришел, тебе есть, что сказать".

Танг Цзисянь сделал шаг наверх: "Поднимайся на борт".

Нин Тао сдвинул глаза, и он увидел небольшой навес на реке за Тан Цзисянь, в нескольких метрах от причала, привязанный веревкой к деревянному столбу рядом с ней. Он не подошел, просто отвернулся. Как раз в это время он ввел проблеск духовной энергии в Дозор Шепчуна и сказал в своем сердце: "Ты впустил меня на борт, куда ты меня ведешь"?

Странно, что снежинки на циферблате не спешили к Тан Цзисянь, который, видимо, не слышал много "шепотов".

В сердце Нинг Тао было какое-то разочарование, и он втайне сказал: "Можно ли установить только облачную связь с собакой?".

Соединения энергетического характера, основанные на облачной руде, называемые облачными соединениями.

Танг Цзисянь слегка нахмурился: "Ты что, глухой и не слышал, как я с тобой разговаривал?"

Нин Тао посмотрел на нее: "Ценность размещения секты Тан Великой Тысячи Кошек здесь со мной"? Ты пускаешь меня на лодку, а я на лодке? Ты слишком серьезно относишься к собственному лицу, не так ли? Вот так, любовный разговор, или я уйду".

Выражение Тан Цзисяня замерзло: "Что ты ел сегодня вечером и так импульсивно говорил?".

Нин Тао сказал: "Одним словом, зачем ты попросил меня приехать сюда?"

"Здесь не место для разговоров".

"Тогда забудь об этом". Нинг Тао двинулся в сторону электромобиля Тянь Дао.

"Подожди". Тан Цзисянь открыла рот и позвала Нин Тао.

"Ты хочешь поговорить?" Нин Тао посмотрел на Тан Цзисянь.

Тан Цзисянь на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Бай Шенг должен умереть".

Нин Тао на мгновение замерз и сказал: "Ты знаешь, кто такой Бай Шенг"?

Тан Цзисянь сказал: "Тысячелетний змеиный демон - это то, что, по-твоему, я не вижу его истинного тела? Он убил свою мать и разбил девушку, все из которых были ничто, но он сотрудничал с темными силами Запада, чтобы бичевать божественный континент, даже сделав себя богом, так что это было бы недостаточно для него. Давайте сотрудничать и убьем его".

Была некоторая путаница в сознании Нин Тао, он хотел убить Бай Шенг, это было потому, что Бай Шенг был злым лидером этой стороны, как владелец Небесной внешней клиники, он должен был убить Бай Шенг, но почему Тан Цзисянь хотел убить Бай Шенг?

"Осмелюсь ли я сказать, что встретил рыцарскую женщину?" Нинг Тао сказал.

"Кислый". Тан Цзисянь вернул слово.

"Это ты хочешь меня убить, почему я должен тебе верить, когда ты говоришь, что внезапно нашел меня и говоришь о сотрудничестве, чтобы убить Бай Шенга?" Нинг Тао сказал.

Тан Цзисянь холодно сказал: "Я также сегодня на Азиатском технологическом форуме, и я очень хорошо знаю, что такой чип и часы - это новый тип оружия от темных сил Запада". Темные силы Запада уже взорвали трубу вторжения, и как только они прорвутся, Восточное Культурное царство будет сглажено. Как видите, они имеют дело не только с восточными культиваторами, они даже не отпускают простых людей, на этот раз они нацелены на простых людей, они собирают землю с целью создания богов".

"Урожай"? Что ты имеешь в виду?"

Выражение Тан Цзисяня было тяжелым: "Денежное рабство, контроль разума и шаг за шагом, превращая людей в фанатичных верующих, поклоняющихся так называемому Новому Богу". Как только они пройдут свой путь, для них будет простым так называемым оракулом, который будет вести войну. Сейчас, в условиях кризиса, я готов пока отложить в сторону нашу вражду и подождать, пока я не убью Белого Святого, прежде чем свести с тобой счеты".

Нин Тао был в глубокой мысли, Бай Шенг, конечно, хотел убить, но стоит ли доверять этому Тан Цзисянь?

"Пойдем со мной, я тебе кое-кого покажу". Тан Цзисянь сказал.

Нинг Тао сказал: "Видишь кого?"

"Храм Холодной реки, мастер Факонг." Tang Zixian сказал: "Сегодняшний завет - фактически завет господина Сокола".

"Кто такой мастер Фа-Конг?" Нинг Тао спрашивал.

Танг Цзисянь сказал: "Ты узнаешь, когда уйдешь".

Нин Тао на мгновение подумал, а потом кивнул: "Остановите лодку, и я поставлю электрические тележки на лодку".

Танг Цзисянь: ".........."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0279 Глава Фахаи?**

0279 Глава Фахаи? Лодка с воронкой спустилась вниз по реке, и осенний дождь обрушился на нее без единого звука. На реке был туман, а огни города были смутно видны. Постепенно город исчез в тумане, больше не виден. Одно время Тан Цзисянь вел лодку в приток, выстроившись в линию с сельскохозяйственными угодьями и деревнями. Вдали от городской суеты, наступающий пейзаж приносит ощущение покоя.

Нинг Тао сидел в салоне, возился с часами Шепчуна, исследуя его новые возможности. Тем не менее, как бы он ни старался, Шептун, казалось, есть только одна функция, функция, которая возникла из облачной руды.

Сердце Нин Тао было немного подавлено, потратив так много денег, шепот, который был утончен, был эквивалентен собачьему языку переводчика, какой смысл в этой функции для него?

"Эти часы в твоей руке - те, что ты украл у Ян Лонга, верно?" Тан Цзисянь, который стоял на корме лодки, раскачивая весла, нарушил часовую тишину между ними.

Нинг Тао тоже не скрывал: "Это оно, но и не оно".

Тан Цзисянь нахмурился: "Я очень сомневаюсь, что в прошлой жизни ты был кислым ученым, можешь ли ты хорошо говорить?".

Нин Тао не принял это близко к сердцу и сказал слабо: "Батарея и чип Апокалипсиса Smart Watch оба неисправны, Бай Шенг имеет технологию заклинания в руке, как только он активирует эту технологию заклинания, часы будут улавливать сигнал, батарея будет высвобождать энергию, то он будет выпущен в виде волны энергии через чип боготворения, что волна энергии может превратить человека в марионетку, под его контролем".

"Откуда ты так хорошо знаешь?"

"Бай Шэн Мин знал, что я ограблю часы и не остановил меня, пока мы с тобой не встретились, он пытался контролировать меня через эти часы, он заставил меня убить двух моих друзей, а затем убить себя, что я и сделал". Нинг Тао сказал.

Тан Цзисянь посмотрел на Нин Тао странным взглядом: "Ты обманул его?"

Нин Тао кивнул: "Потом он попытался уничтожить часы, и я бросился разбить их до того, как они были уничтожены, а затем отремонтировал их. Так что, в некотором смысле, это уже не оригинальные часы".

Тан Цзисянь с удивлением последовал: "Ты все еще можешь починить часы"?

Нин Тао сказал: "Я врач, который может не только исцелять людей, но и восстанавливать заклинания. Если у вас есть нарушенные заклинания, которые вы не можете использовать, вы можете принести их ко мне, и я восстановлю их для вас". Вы также можете сказать своим друзьям в области выращивания, чтобы они пришли ко мне, если у них есть такая необходимость, и я буду культивировать волшебное оружие и должным образом собирать немного духовного материала в качестве оплаты".

Тан Цзисянь на мгновение подумал: "У меня в руке сломанное заклинание, я дам его тебе попробовать позже, но у меня нет никакого духовного материала, я дам тебе денег после того, как исправлю его, как насчет этого?".

Нин Тао прищурился на Тан Цзисянь: "Какое волшебное оружие, сколько его?".

Тан Цзисянь сказал: "Зонтик, я дам тебе сто тысяч, если ты сможешь его починить".

"Доллары?" Нинг Тао спрашивал.

"Конечно, это китайские монеты". Тан Цзисянь сказал.

Нин Тао закрыл глаза и накормил себя.

"Что значит "слишком мало"?" Тон Тан Цзисяня имел оттенок неудовольствия.

Нин Тао продолжал культивировать свой ум, сто тысяч долларов он даже не потрудился выйти и починить его, не говоря уже о китайских монетах. Он ходил по такому большому кругу, первоначально желая сделать бизнес, чтобы заработать некоторый духовный материал для шептальщиков, чтобы обновить, но он не ожидал, что Тан Цзисянь будет таким скупым и мелочным. Я тебя вылечу! Он делает нечто большее, случайно хлопая двумя амулетами по груди какой-то плоскогрудой девушки!

"Хорошо, как насчет того, чтобы добавить еще пятьдесят тысяч?" Тон Тан Цзисяня немного смягчился.

"Тогда сколько времени осталось до прибытия храма Холодной реки?" Нинг Тао сказал.

Тан Цзисянь холодно ворчал: "Почти готово"!

Нин Тао продолжал закрывать глаза и питать себя.

Лодка с вороньими крыльями опять затихла, и гребная женщина и божественный врач в лодке больше ни слова не сказали.

Через минуту плащ причалил. За причалом находился густой лес, с шиферной дорожкой, протянувшейся в лес, настолько моросящий от дыма и дождя, что невозможно было увидеть, где находился храм Ханцзян.

Нин Тао вышла из лодки и последовала за Тан Цзисянь, когда она ступила на каменную дорожку и направилась вперед. Только тогда он понял, что каменные плиты под его ногами повсюду были отмечены следами людей и животных, некоторые из которых треснули, и из щелей выросли небольшие травы. Этой каменной дорожке, по крайней мере, тысяча лет, так сколько же лет Храму Ханцзян, который еще не был открыт?

Через некоторое время на глазах у Нинг Тао появился древний храм, небольшой храм, в котором был только один буддийский храм. Перед воротами храма стоят две древние сосны, ствол которых требует, чтобы два человека держались за руки, чтобы огородить их, а лесу, по крайней мере, тысяча лет. За воротами храма по обе стороны от буддийского храма находится по несколько отделений, а сзади - двор с травяной хижиной. Травяная хижина была настолько своеобразной, что она была похожа на белый гриб, появляющийся из поля.

Чёрт!

Звон колокола внезапно раздался из зала Будды.

Тан Цзисянь сложила ладони и слегка склонила голову, ее выражение торжественно.

Однако Нинг Тао только сейчас услышав колокола, отреагировал желанием поклониться Богу, но мысль о поклонении Богу была мимолетной. Звук этого колокола несколько известен, но он далек от того, что он слышал, когда скандировал: "Я покоюсь в своем чреве и слышу звук Великого Пути". Однако из вежливости и маскировки он все же последовал жесту Тан Цзисяня и слегка склонил голову в знак уважения.

Послесвечение колокола было далеко, дверь храма была открыта, и из двери храма потекла тусклая свеча. На улице, посреди желтоватого света, старый монах вошел в поле зрения Нинг Тао. Старый монах был высоким и тонколицым, с прядью белой бороды на подбородке, даже брови были белыми и свисали по углам глаз. Он не знал, что он старый, но его лицо было без морщин, а кожа - розовая.

Тан Цзисянь с уважением сказал: "Мастер Факонг, я привел кое-кого с собой".

Глаза мастера Факонга с момента открытия двери упали на тело Нин Тао, никогда не покидал, что глаза, казалось, пронзили сердце Нин Тао.

Нин Тао сделал ещё один двойной жест в виде ладони и вежливо сказал: "Добрый день, мастер Факонг".

Когда он говорил, он тихо пробудил глаза к их телескопическому состоянию. У этого Воздушного Мастера Дхармы было очень сильное погодное поле и сильная аура, которая была освобождена из его тела. Если аура сильна, то аура сильна, и это культивирование Мастера Фа-Конга даже выше, чем у Небесного Человека Танга!

То, что он увидел в этом Воздушном Мастере Дхармы, было не только мощным предшествующим погодным полем и аурой, но и белым простором хорошей ауры. Элементарная Вводная Техника Культивирования Третьего Класса, данная Добрым и Злым Триподом, дала ему эту способность видеть добрую ауру на хороших людях, находясь в состоянии взгляда. Однако в наши дни в них слишком мало людей с хорошей полосой.

Видя хорошую ауру на мастера Факонга, Нин Тао также расслабил свою охрану, больше не беспокоясь о том, что Тан Цзисянь ударит его в спину.

Фа Хунг открыл рот и сказал: "Мастер Нин, пожалуйста, заходите, бедный монах приготовил чай и воду, давайте выпьем и поболтаем".

Нин Тао проследовал за Мастером Факонгом в единственный буддийский храм, где была закреплена статуя богини Гуаньинь, с достойным видом и добрыми глазами.

Хотя Нин Тао не очень-то верил в это, он все же остановился и поклонился Гуаньинь Бодхисаттве, прежде чем последовать за мастером Факонгом в травяную хижину на заднем дворе.

Соломенная хижина была покрыта деревянной доской, на которую был положен бамбуковый коврик, на который был положен чайный столик, а рядом с чайным столиком стояли три футона. Рядом с чайным столиком стоял небольшой костер, а на дровах горел железный горшок, который пропаривался и издавал булькающий звук.

После того, как Нин Тао и Тан Цзисянь сидели, мастер Факонг взял железный горшок и сделал 3 чашки чая, улыбнулся и сказал: "Здесь нет хорошего чая, этот чай послал монах, бедный монах одолжил цветы Будде, пожалуйста, монах Нин с чаем".

Нин Тао сделал неглубокий глоток из чайной чашки и не сказал ни хорошего, ни плохого, потому что в любом случае это покажется вульгарным, поэтому он просто улыбнулся, чтобы выразить свою благодарность.

Мастер Фа Кхонг также сделал глоток чая, положил свою чашку и сказал: "Мастер Нин, знаете ли вы, что мой монах попросил вас прийти сегодня вечером?".

Нинг Тао сказал: "Это насчет Белого Святого?"

Мастер Сокол сказал: "Этот демон Белого Мудреца сеял хаос на земле, только Небесный Путь наказывает". Мой монах посвятил себя практике буддизма и не совершает грехов. Белый Святой будет проклят, но бедный монах не будет сражаться".

Нин Тао на мгновение замер, путаница в сердце: "Что это было?"

Глаза мастера Сокола смотрели прямо в глаза Нин Тао, и его тон вдруг стал суровым: "Мой монах попросил вас прийти сегодня вечером, чтобы напомнить вам, что дао трудно возделывать, еще труднее исправить дао, и еще труднее возделывать дао Небесное". Ты прирожденный человек и предназначен для небес, так почему же ты влюбляешься в демонов?".

Нинг Тао замер на месте, тоже немного запутался.

Слушая этого Учителя Дхарма-пустоты, он, казалось, что-то увидел и, возможно, даже знал что-то, связанное с Небесной внешней клиникой. Но когда он говорит, что находится в компании демонов, он говорит о Цин Чжуй, Цзин Бае и Инь Мо Лане. При чем тут он?

Я знаю, что с вами два змеиных демона, один из которых - Бай Цзин, а другой - Цин Чжуй, обе приемные дочери Бай Шэна, которые много согрешили. Как ты можешь, культиватор Небесного Дао, тусоваться с двумя змеиными демонами? Они прервут твой путь и испортят твою природу, и если ты не отсечёшь эту греховную связь, то впадешь в состояние погибели".

Нин Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Тан Цзисянь.

Тан Цзисянь слабо сказал: "Не сомневайся, это я сказал мастеру Фа Эйру".

"Мастер Нинг, знаете ли вы эту горечь моего монаха?" Мастер Факонг уставился прямо на Нинг Тао.

"Подожди........" сказал Нин Тао, сдерживая грязное чувство, которое вспыхнуло в его сердце, и открыл рот: "Мастер Фа Эйр, вы просили меня приехать сюда, чтобы поговорить со мной об этом?"

"Амитабха". Мастер Фа Кхонг произнес буддийский призыв: "Мой долг - посоветовать вам вернуться на путь, который вы потеряли, и еще не поздно исправить свои ошибки".

Нин Тао внезапно засмеялся: "Мастер Сокол, это мое личное дело, я сам с ним разберусь". Кроме того, этот храм Холодной реки находится недалеко от официального города, что Белый Святой недалеко отсюда, что демон причиняет неприятности земле, и хозяин не принимает эту тысячелетнюю ядовитую змею, но вы приходите, чтобы убедить меня сбиться с пути, я думаю, что у меня хорошее предчувствие и я редко теряюсь, поэтому я не беспокою хозяина".

Тан Цзисянь холодно ворчал: "Нин Тао, какое у тебя отношение!"

Мастер Факонг поднял руку, и Тан Цзисянь снова молчал.

Нин Тао взглянул на то, как он пришел и в конце концов выпил свою чашку чая, но в душе уже размышлял о том, какой повод найти, чтобы уйти.

Мастер Сокол сказал слабо: "Мастер Нин, вы когда-нибудь слышали об этом человеке Сюй Сянь?"

Пуф!

Полный рот чая, который только что был у него во рту, выплеснулся из рта Нинг Тао.

Однако все капли воды были взвешены в пустоте.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0280: Истинная версия саги о белой змее**

Глава 0280 Правдивая версия биографии белой змеи Xu Xian известна любому, кто знает что-нибудь о традиционной культуре, он был женат на демоне змеи Bai Suzhen и родил сына, Сюй Ши Линь. Но когда мастер Факон упомянул Сюй Сянь в это время, разве он не имел в виду, что Нин Тао был со Змеиным демоном?

Так, мастер Факон внезапно упомянул Сюй Сянь как личность, а Нин Тао внезапно подумал о другом человеке - Фахае.

Потом Нинг Тао распылил воду.

При легком подъеме руки, как будто тысяча рук держала чай и слюну, выплеснувшиеся из рта Нинг Тао, оставив их подвешенными в пустоте, не двигаясь. После этого он слегка помахал рукой, и эти водяные бусины, подвешенные в пустоте, мгновенно завернулись в шар и улетели в осенний дождь за пределы травяной хижины.

Тан Цзисянь уставилась на Нин Тао суровым взглядом.

Нин Тао сказал несколько неловко: "Извини, я выпил слишком резко и подавился чайным супом".

Мастер Даконг улыбнулся: "Неважно, даже если ты действительно подавишься чайным супом, это нормально - брызгать им на лицо бедного монаха".

Нин Тао опустил чашку чая, и его выражение вернулось к спокойствию: "Что имел в виду Мастер, когда упомянул мне этого человека Сюй Сянь?".

Мастер Даконг в тусклом состоянии сказал: "Ты знаешь, что значит бедный монах".

Нин Тао сказал: "Будь то Сюй Сянь или Бай Сючжэнь, или эта Змея Цин, но все они легендарные персонажи. Кроме того, Сюй Сянь и Бай Сучжэнь родили реинкарнационного сына Вэнь Цюй Синь, поэтому Сюй Шай Линь не поехала на башню Лэй Фэн, чтобы отпустить мать после окончания средней школы, и тогда семья жила счастливо вместе".

Мастер Сокол сказал: "Это легенда, хочешь услышать реальную историю Бай Сючжэня и Сюй Сяня"?

Нин Тао хотел уйти, но был любопытен так называемой правдивой историей и на мгновение засомневался, как он сказал: "Давайте тогда послушаем".

Мастер Факонг посмотрел прямо в лицо Нин Тао: "В этом мире никогда не бывает историй, которые возникают из воздуха, у любой истории есть архетип или источник. Тогда архетипом Фахаи был хозяин бедного монаха, и в первый раз бедный монах вышел из своего дома в храме Джиншань".

Разум Нин Тао не мог не вспомнить образ Фа Хай в "Новой белой змее", который он увидел несколько часов спустя, и чашу, которую он использовал для сбора демонов. Как называется эта чаша? Он забыл.

Мастер-сокол продолжил: "Истинное имя Белой Змеи - Белый Цин И, а легендарный Маленький Зеленый - не более чем ее одежда и не существует". Бай Циньи узнал, что у Сюй Сяня было Девять Духовных Корней, поэтому он переместил свои злые помыслы и ложно заявил, что взамен женится на Сюй Сяне. Что Сюй Сянь совсем не знает истины, и он думает, что небеса благословили его доброй судьбой, и менее чем через три месяца он станет кожей и костями".

Нинг Тао: ".........."

"Этот Белый Цинь И получил Девятый Корень Духовного Преобразования Сюй Сяня, его демоническая сила значительно возросла, и он был беременен зародышем духа-призрака..........".

Нин Тао не мог не прервать слова Мастера Фа Кенга: "Мастер, что такое Девятый Духовный Корень Преобразования?".

Мастер Дхарма-конг ответил: "Дева в девятой жизни, все девять жизней имеют большие заслуги, а десятая жизнь является девятым духовным корнем".

Нин Тао внезапно понял, что за призрак был девятиоборотный корень духа, а также имел дополнительное ощущение в сердце, что он не может сказать то, что сбивает с толку: "Что это за шина духа-призрака?".

Мастер Фа Кенг сказал: "Когда человек и демон объединены, то рождается ребенок-призрак, а так как Низер Сюй Сянь является девятипереходным корнем духа, то это ребенок-призрак". Будь то демоническое или духовное дитя, это непростительный дух Небесного пути, и он причинит неприятности Земле. Хозяин моего монаха, который ночью наблюдал за небом, обнаружил, что в мир сошел дитя духа, и нашел Белого Царя И. Именно во время этой ожесточенной битвы хозяин бедного монаха был тяжело ранен, а чашу с демоном, спускающимся с небес на землю, повредил вуду".

Кстати говоря, мастер Факонг протянул руку помощи, прикоснулся к миске и положил ее на чайный столик.

Нин Тао посмотрел на пепел кинжала, который был похож на уступающий кинжал плитки, полный семян лотоса и несколько трещин. Он пробудил глаза и увидел небольшое высвобождение ауры, но было ясно, что он больше не может ею пользоваться.

Эта нижняя мантия - волшебное оружие Белой Змеи?

Нин Тао чувствовал себя так, как будто слушал нелепую и странную историю о призраке, или во сне, когда он открыл глаза, и ничего не осталось.

"Это чашу, спускающуюся с демона, к сожалению, она была уничтожена этой белой змеей." Мастер Сокол вздохнул, ''Мастер Нинг, думаешь, у тебя получится с этими двумя Змеиными Демонами? Знаете ли вы, что Na Xu Xian - это тело Девяти Духовных Корней, и вы прирожденный человек, вы еще более редки и драгоценны, чем Na Xu Xian. Как только вы вместе, и эти две змеиные демонские бусины темно сплетены и зачаты с призрачными духами младенцев, это большая вещь, которая против Небесного Дао. Даже если бедный монах не борется, все равно есть праведные земледельцы, которые сражаются, чтобы избавиться от демонов и убрать демонов".

Нин Тао молчал, так как древние люди и демоны шли разными путями, он понимал это рассуждение, а мысль о Цинь Чжоу заставила его сердце смутно болеть. Этот наивный демон-змея, который был готов на все ради него, даже готов умереть за него, как он мог подвести ее?

Мастер Фа Кхун сказал: "Я пригласил сегодня мастера Нина, потому что хочу поговорить с ним об истинной истории Сюй Сяня и Белой Змеи, а затем услышать его мысли".

Нин Тао закончил молчание: "Что случилось с тем белым Цин И, когда Мастер Фа Хай взял ее?".

Глаза мастера Сокола пылали: "Все формы и боги уничтожены".

Сердце Нин Тао мгновенно опустилось, и он почувствовал шок в глазах от Факонга. Это также заставило его чувствовать себя некомфортно, даже бунтовать. Мастер Фа Кенг попросил его приехать сюда не для того, чтобы обсуждать, как избавиться от злых царей Бай Шена, а чтобы разорвать его отношения с Цин Чжуем и Бай Цзином. Не знаю, смогу ли я её отрезать, но Цинь Чжуй умер вместе с ним, и она даже пошла против закона, чтобы помочь ему заработать деньги на его клинику, так что у неё большой грех.

Тон Мастера Сокола замедлился: "Мастер Нин, я знаю, что тебе трудно принять решение в мгновение ока, как насчет этого, когда ты и Цзы Сиань истребили того демона Белого Святого, ты дашь мне ответ?".

Нинг Тао внезапно усмехнулся: "Почему я должен дать тебе ответ?"

Мастер Факонг замер на мгновение, он, очевидно, не ожидал, что Нин Тао ответит ему так, и он все еще говорит то же самое.

Нин Тао продолжил: "Отложив мой личный бизнес, мы просто мимоходом встретились, почему я должен дать тебе ответ?".

Сердце горит, он даже не потрудился позвонить хозяину.

Лицо Тан Цзисяня было наполнено гневом: "Нин Тао, ты говоришь вежливо!"

Нин Тао холодно ворчал, ''Лицо дано людьми, вежливость также взаимна. Что Белый Мудрец является злым лидером одной стороны и делает все плохие вещи, и этот хозяин не удаляет Белого Мудреца и этого демона, но приходит в голову моему бизнесу, не правда ли, смешно? Эти два змеиных демона в моей семье теперь являются основателями Благотворительной компании Шэньчжоу, специализирующейся на добрых делах, так что же мешает этому хозяину? Какова причина нападать на хороших демонов, когда плохие демоны не удаляются?"

Белый Цзин безмолвен.

Тем не менее, мастер Факонг всегда держал спокойный ум, а не разогревал и слушал слова Нин Тао с улыбкой на лице.

Нинг Тао встал: "Не спекулируя, прощай".

Мастер Сокол сказал: "Мастер Нинг, не торопитесь, успокойтесь, и дайте мне закончить предложение".

Нин Тао уставился на белобородого, белобрового Мастера Фа Конга, и чем больше он чувствовал себя в сердце, тем больше он напоминал монаха Фа Хай, сыгравшего в "Новой сказке о белой змее". У тебя есть учитель, у тебя есть ученик!

Небесный Учитель Дхармы также встал и сказал вслух: "Это небо и земля действуют своими законами, это закон, который нельзя нарушить, как вы можете действовать против небес".

Нинг Тао был немного раздражен в своем сердце: "Какая сейчас эпоха, не говорите больше об этом древнем даосизме. Вы говорите, что небо и земля бегут по своим законам, я верю. Но вселенная развивается каждый момент, и все развивается, приспосабливаясь к изменениям во вселенной, побеждая и проигрывая. Древняя система была передана в настоящее время, наша сторона мира выращивания не может даже усовершенствовать волшебное оружие, но посмотрите на западный мир, люди сражаются с технологией, совмещенной с волшебным оружием. Тот белый мудрец, который даже ввел идею денег как средства выращивания, а ты все еще здесь, убеждая меня, что люди и демоны не могут влюбиться? У тебя есть досуг, но у меня нет времени, прощай".

Сказав это, Нинг Тао отправился в путь.

Мастер Фа Кхон внезапно открыл рот и прочитал сутру: "Ба-ми-я до-ла-бум-мо.......".

Когда этот звук Брахмы вошел в его уши, голова Нинг Тао внезапно разболелась, и казалось, будто куча жуков зарылась в его мозг и грызла его.

В это время Тан Цзисянь вдруг заговорил: "Это нисходящее заклинание Мастера, послушайте его, идите и посмотрите на испорченного демона qi".

Нинг Тао произнес в своем сердце молчаливое восклицание: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу Великий Даосский Звук".

Чёрт!

Божественные часы ударили, и головная боль мгновенно рассеялась, оставив сердце Нин Тао пустым и чистым.

Выражение Мастера Сокола мгновенно застыло, и звук пения нисходящего магического заклинания стал громче.

В так называемых мантрах нет ничего особенного, и если понимать санскрит, то можно их петь. Но это совсем другая история, если вы скандируете с духовной силой и осваиваете изменения слогов.

Однако Мастер Сокол стоял лицом к лицу с Нин Тао, естественным посредником между добром и злом. В момент после того, как божественный колокол ударил, магическое заклинание мастера Fa Air нисходящего заклинания было нарушено для него и больше не было половинного эффекта на него.

Когда Мастер Сокол ускорился, чтобы усугубить то, что нисходящее магическое заклинание петь, Нинг Тао повернулся и сказал: "Ладно, ладно, хватит петь, я устал слушать".

Мастер Факонг замер на месте, и не более половины заклинания вышло из его слегка открытого рта.

Нинг Тао вышел из травяной хижины и сделал большой шаг в сторону Зала Будд.

Тан Цзисянь сказал: "Хозяин, что делать?"

Мастер Фа Кхун на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Пусть будет, возможно, эта судьба - в его судьбе". В том, что он говорит, есть доля правды, и давайте посмотрим, как пойдут дела".

Тан Цзисянь наблюдал, как спина Нин Тао исчезает у заднего входа в Зал Будды, и вдруг вспомнил что-то: "Учитель, он сказал, что может починить Оружие Дхармы, но он хочет Духовные Материалы в качестве оплаты, я не знаю, есть ли у вас Духовные Материалы, я возьму эту Чашу, упавшую с Демона, чтобы он починил её, сказав, что он, возможно, не сможет починить её".

Мастер Факонг внезапно схватил охотничью чашу с демонами на чайном столе и вылетел из хижины, даже не сумев надеть туфли, в то время как бегал и кричал: "Мастер Нин, пожалуйста, подождите"!

В зале Будды Нин Тао посмотрел на Мастера Факонга, который догонял его голыми ногами, и безразлично спросил: "Что еще ты должен сделать?".

Мастер Фа Кхун сказал: "Я слышал, что Цзы Сиань сказал, что вы можете восстановить волшебное оружие, я думаю, если вы можете помочь мне восстановить Чашу смерти демонов, оставленную моим благодетелем. Духовный материал для меня".

Нинг Тао на мгновение подумал: "Хорошо, это зависит от того, сколько у вас Духовных Материалов".

Час спустя, корабль с воронкой перенес два больших сундука с духовным материалом, а также электромобиль "Небесный Дао" и "Нинг Тао" против течения и направился в том направлении, откуда они пришли.

"Я не думал, что ты такой человек!" Тан Цзисянь выглядел презрительно.

Нин Тао улыбнулся: "Кто я?"

"Ты на самом деле стукнул монашеский бамбуковый столб!"

"Это не я умоляю его исправить это, это он должен исправить это, или ты заберешь его заклинание и материал духа обратно, или я не буду." Нинг Тао сказал.

"Ты взял так много Духовных Материалов, что тебе нужно починить и мой зонтик!"

"Сколько у вас Духовных Материалов?"

"Ты......" Танг Цзисянь уже был в ярости на месте.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0281 Грязная сделка**

Глава 0281 Грязные сделки Дверь удобства открылась, и Нинг Тао толкнул электромобиль Sky Dao обратно в наружную клинику Sky. На заднем сиденье автомобиля с аккумуляторными батареями Тэндо стоял ящик с черной краской, завязанный веревкой для сбора таблеток и зонтиком, привязанным к веревке. Этот зонтик был зонтиком Tang Zixian, который назывался "Сотня призраков ночной зонтик".

В конце концов, Нин Тао согласился помочь Тан Цзисянь отремонтировать свой зонтик "бесплатно". Это не потому, что Тан Цзисянь симпатичный, и не потому, что он ест барана Тан Цзисяня, а потому, что у них с ним общая цель, и это Бай Шенг.

Помимо причины, по которой он был готов помочь Мастеру Факонгу починить Чашу Демонов, которая остро нуждалась в Духовных Материалах, была также причина, по которой Бай Шенг был готов сделать это. Эта чаша с демоном является волшебным оружием, используемым Фахаи для подавления истинной белой змеи, а Бай Шенг - тысячелетним змеиным демоном. В конце концов, кроме Дао Тысячелетия, Бай Шенг также имел одно из десяти самых свирепых магических оружий, Урн Поглощающий Дух, с которым было нелегко справиться.

Что касается беспокойства?

То есть, в будущем монах Фа-Конг может отнести чашу с демонами в Бай Цзин и Цинь Чжуй.

Но, по его мнению, если этот день наступит, он сможет защитить Бай Цзина и Цинь Чжуй, поэтому его это не волнует. Если Мастер Закона всерьез намерен иметь дело с Бай Цзином и Цинь Чжоу, то он сделает это даже без охотничьей чаши на демонов.

Изначально Тан Цзисянь хотел прийти и посмотреть, как Нин Тао смог восстановить заклинание, но вежливо отказался. Хотя он и Тан Цзисянь имеют общую цель, они также являются де-факто врагами, и смерть Бай Шэна может быть моментом, когда Тан Цзисянь флиртует с ним, как он может принести несвоевременную бомбу обратно в клинику в небе?

Нинг Тао все разгрузил, а затем открыл "Ночной зонтик "Сотня призраков". Ручка зонтика была сломана, и ткань зонтика также была сломана, он мог видеть крышу клиники за пределами неба, даже если он стоял под зонтиком, так что сломанный вентилятор не мог даже прикрыть дождь, не говоря уже о том, чтобы использовать его в качестве волшебного оружия.

После нескольких взглядов Нин Тао случайно выбросил Ночной Зонт Сотни Демонов в сторону, а затем взял чашу со спускающимся демоном.

И на мантии, и на зонтике написано множество рун, и если есть какая-либо разница между ними и мантией и гнилой зонтик, используемый для реинкарнации монаха, то это только материал и руны.

Нин Тао открыл коробку, которую он привез из храма Ханцзян, и там была большая коробка духовных материалов, таких как глубоководный холодный лед железа, звездное железо, духовное дерево, корень белого тигра, сверкающее серебро, чернила резины и так далее, в беспорядок более чем 20 видов духовных материалов, наполненных большой коробкой. Это была почти половина инвентаря, который мастер Факонг накопил за сотни лет, и он заработал половину за один раз, и он заработал это добровольно.

Похоже, что этот бизнес по ремонту нарушенных заклинаний - действительно прибыльный бизнес, большие деньги.

Нинг Тао поместил Духовный Сортировочный Кодекс Материалов на полку, затем схватил Чашу Демонов и разбил ее в направлении Трипода Добра и Зла.

Базз!

Звуком, Чашу смерти демонов разбил на десятки частей в момент, когда она попала в Чашу добра и зла.

Добрый и Злой Трипод добрый и злой Ци встали на ноги, а человеческое лицо на штативе сохранило выражение, что это было бы еще пятьсот лет сна, без полусонной реакции.

"И ты взял настоящего Бай Сужена за эту тряпку? Я вижу, что компонент хвастовства больше". С некоторым презрением в сердце, Нин Тао собрал все части, загрузил их в гнилой разбитый штатив и начал ремонтировать......

Три дня спустя.

Азиатский технологический форум закончился, но влияние мира CubeChip и смарт-часов Apocalypse продолжает набирать обороты. Не только средства массовой информации в Китае лихорадочно копают глубоко, но даже средства массовой информации в Европе и Америке также пытаются сообщать об этом. Есть даже власти, которые предсказывают, что Белый Святой станет такой же фигурой, как крестный отец Яблока, Стив Джобс.

Сразу же, репутация Белого Мудреца была как день в создании.

Официальное здание городской штаб-квартиры компании "Новые мировые технологии".

Бай Шенг стоял перед окном от пола до потолка, глядя вдаль на небо. Там, круг восходящего солнца поднимался, золотой солнечный свет оказывал все небо. Город омывался золотым солнечным светом, и стеклянные стены одного высокого здания светились золотым светом, несравненно ярким, как золотой город, сотворенный Богом.

Сердце Белого Мудреца было наполнено эмоциями: "Невозможно попасть в рай? Тогда я прорежу дыру в небе! Когда я стану Бессмертным Демоном и войду в это Бессмертное царство, Бог Вор, я получу обратно все проценты, которые ты мне должен!".

Стук в дверь пришел из-за тела.

Бай Шенг на мгновение нахмурился и повернулся: "Входите".

Дверь офисной комнаты открылась, и Лю Сяньер вошел из дверного проема, с уважением сказав: "Мастер, официальный городской страж прислал приглашение пригласить вас на специальное собеседование, вы хотите принять?

Бай Шенг хладнокровно засмеялся: "Официальная городская стража тоже хочет взять у меня интервью? Их оценка настолько низкая, что я сейчас не принимаю никаких запросов на интервью ни от одной национальной телекомпании, кроме тех, которые поступают от других станций. Иди и скажи им, просто скажи, что у меня другие планы".

"Да, хозяин". Лю Сяньер снова сказал: "Тот господин сказал, что хочет тебя видеть, ты хочешь, чтобы я его отпустил"?

Белый Святой тоже не спросил, кто такой "этот джентльмен", а просто кивнул: "Пусть придет".

Вскоре после того, как Лю Сяньэр спустился вниз, в дверь вошел молодой человек в очках и очень цивилизованном образе в костюме.

Этим молодым человеком был Лин Цинхуа.

Из угла рта Бай Шенга появился намек на улыбку: "Мистер Лин, позаботились ли о деле вашей сестры?"

Линь Цинхуа сказала слабо: "Она уже в Америке, она начнет новую жизнь". Сейчас я здесь для того, чтобы позаботиться о том, о чем нужно позаботиться, а когда позабочусь о том, чтобы позаботиться о том, чтобы вернуться и в Штаты".

Как только слова упали, лицо Линь Цинь Хуа было размыто, его пять черт и форма лица быстро меняется. Дело не только в его лице, но и в звуке пищащих скелетных движений в его теле. На мгновение все изменения в его протянутой руке зашли в тупик. Он превратился в блондинку, а его голос стал низким и хриплым: "Мистер Уайт, давайте начнем".

Слабый божественный свет удивления вспыхнул в глазах Бай Шенга, когда он спросил: "Кто это?".

Линь Цинь Хуа произнесла имя: "Гай Урий Цезарь".

Бай Шенг смеялся: "Оказывается, Юлий Цезарь, основавший Римскую империю, выглядит так, неудивительно, что император Николай Конти так привязан к тебе, ты очень талантлив и у тебя огромное будущее".

Лин Цинхуа просто слушал и не говорил. Его демоническая сила и его способность как нового демона увеличилась очень значительно, но его личность также изменилась, и он уже не тот же Линь Цинь Хуа, что он был раньше.

Если бы Нинг Тао стоял здесь, видя, как он смотрит на этот момент, и что он сказал, он, возможно, пожалел бы о том, что спас его в первую очередь.

"Пойдем со мной". Бай Шенг повернулся и подошел к одной стене, и когда он достиг этой стены, он тоже не остановился и продолжил идти. В тот момент, когда его тело и стена вот-вот столкнутся, стена дрогнула, а затем его тело исчезло в стене.

Стена - это не более чем иллюзия.

Линь Цинь Хуа также вошла в стену.

Стены были жутким пространством, серо-белое небо, как глаза мертвой рыбы, земля покраснела в черноте, как будто пропитана кровью.

Недалеко находился каменный алтарь, высотой в десятки метров, величественный.

Над алтарем покоится большая урна, окруженная двенадцатью каменными башнями зодиака. Каждая из каменных башен имела луч света, устремляющийся в небо, и это жуткое пространство было явно не связано с ними, как и первый этаж горы Инь в далекие времена.

Мертвое серебряное лунное вишневое дерево также оставалось там же, помещенное на поляне под алтарем, как будто выступало в роли корневой скульптуры.

На этом пустом месте была еще одна вещь - сферическое заклинание, которое Нин Тао видел только один рог и не мог видеть всю картину. Это не совсем хрустальный шар, в нем много электроники, установленной внутри и на его поверхности, и он подключен к компьютеру.

Бай Шенг остановился перед технологическими заклинаниями: "Хэнки привезли двадцать четыре Апокалипсис часы, Нин Тао уничтожил один там, и теперь есть еще двадцать три, все на выбранной цели".

Когда он услышал имя "Нин Тао", выражение Линь Цинхуа немного изменилось, и он молчал полминуты, прежде чем сказать: "Ты уверен, что он мертв?

Глаза Бай Шена смотрели прямо на Линь Цинь Хуа: "Вы были рядом со мной в то время, манипулируя этой штукой, и вы манипулировали его смертью, но вы пришли спросить меня, если он умер? Я задам тебе тот же вопрос, и ты скажешь мне, он умер?"

Линь Цинь Хуа минуту молчал, прежде чем сказал: "Мертвый". Потом он добавил: "Я предупреждал его, что он виноват".

Бай Шен холодно хрюкнул: "Но я думаю, что ему было слишком легко умереть дешево".

Линь Цинь Хуа снова заговорила, "Хэнкс" жена Мария, она мертва? Мистер Николас Конти специально приказал мне убить Марию".

Бай Шен сказал: "Ее спас Нин Тао, мои люди ищут ее сейчас, вы возвращайтесь и скажите мистеру Николасу Конти, что такие вопросы его не волнуют, я позабочусь об этом".

"Ну, тогда, после того, как работа будет сделана, я смогу вернуться в Америку." Линь Цинь Хуа разбудил этот компьютер и ввел команду.

Все еще "хрустальный шар" вдруг излучал призрачное сияние, и двадцать три изображения появились в пустоте в то же время, в том числе миллиардеры на встречах компании, лидеры инспектирующие обедневшие деревни, и звезды, взаимодействующие с болельщиками, все из которых были "счастливыми гостями", получившими Apocalypse Smartwatch.

Десять пальцев Линь Цинхуа пролетели, когда он вводил инструкции один за другим.

Зеленый блеск спокойно вспыхнул в глазах миллиардера, находившегося на собрании компании, и он взял ручку, написал записку, а затем передал ее своему секретарю: "Иди скажи финансам, чтобы на этот счет попал миллиард".

Его секретарша, с озадаченным взглядом на лице, не осмелилась ни о чем спросить, взяла записку и ушла.

Большая звезда, которая общалась с фанатами, внезапно сказала своим фанатам: "Я собираюсь создать фан-клуб, это как церковь, где мы любим друг друга, и я приглашаю вас присоединиться".

Его поклонники ликовали и головы роились.........

Желательно ввести одну инструкцию, сказал Линь Цинь Хуа: "Эти люди выполнят все инструкции в течение месяца, и их собственность будет преобразована в вашу в различных формах". Вы получите сотни миллиардов владений, море преданных. Заклинания также твои, и через месяц ты можешь поменять местами и повторить этот шаблон. Пришло время тебе выполнить свое обещание".

Белый Святой кивнул.

Линь Цинь Хуа нажал на клавиатуре, и высокая фигура внезапно появилась в пустоте, золотые волосы, ослепительные, как солнечный свет, пара лазурных голубых глаз, далеких и глубоких, как звезды, и лицо, которое было угловатое и угловатое, без гнева и власти. Он носил белый халат и был босиком, изображение, которое напоминало ангела приостановлено в пустоте.

Николас Конти Конти!

"Мой друг, дай мне то, что я хочу." Голос Николаса Конти был низким и величественным, с величием короля.

Бай Шенг улыбнулся: "Я был готов к этому".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0282 Довоенная мобилизация.**

Глава 0282 Довоенная мобилизация храма в Ханцзяне.

"Хозяин, это восстановленный Демонпальный горшок, как насчет того, чтобы посмотреть." Нин Тао передал горшок "Демонпал" Мастеру Факонгу.

Мастер Фа-Конг не мог дождаться, когда возьмет в руки горшок Демон падения и взглянет поближе.

Трещины в демоническом понижающем горшке исчезли, а аура была явно сильнее, чем раньше.

Напев!

Внезапно, спускающийся с горшка демон издал звук постукивания по столовому серебру, и внезапно появился энергетический водоворот. В травяной хижине внезапно появилась сила всасывания, и в энергетический вихрь, созданный Демоническим капельницей, улетели некоторые мелкие предметы.

Это была реакция Мастера Фаеконга, который инициировал "Демонпальный горшок".

Энергетический вихрь нисходящего демонского горшка быстро исчез, и те небольшие объекты, которые были втянуты в энергетический вихрь все это исчезло, не зная, куда они ушли.

Нин Тао снова передал зонтик "Ночной Демон" Тан Цзисяню: "Ваше заклинание также было отремонтировано".

Тан Цзисянь также не могла дождаться, чтобы схватить Сотню призраков ночной зонтик в ее руках, вколола духовную энергию, а затем подперла его открытым.

Сразу же после этого Ночной зонтик "Сотня призраков" издал звук плача призрака и завывания, и даже над телом зонтика пузырились клочки черного воздуха, что было очень жутко.

Будь то Демонический горшок или Ночной зонтик "Сотня призраков", их производительность намного лучше, чем раньше.

"Он действительно исправлен, он действительно хорош." Тан Цзисянь сказал с восхищением.

Нин Тао просто бледно улыбнулся, у него была возможность восстановить Оружие Дхармы, но не без способности использовать эти два Оружия Дхармы, он мог только смотреть на Воздушного Мастера Дхармы и Тан Цзисяня завороженными глазами, проверяя работу Оружия Дхармы. Только в это время мастер Фа Эйр и Тан Цзисянь использовали волшебное оружие, и он открыл "истинное лицо" этих двух волшебных оружий.

Его больше всего беспокоила сила Демонического горшка, но результаты были неоднозначными. Он счастлив, что вовсе не беспокоится о том, что чаша с демонами угрожает Бай Цзину и Цин Чжуй, но беспокоится о том, сможет ли такая чаша с демонами тысячелетней давности справиться с таким демоном, как Бай Шенг.

Тогда уже было неизвестно, каково Фа Хай принять Бай Цин И. Однако демоны в наши дни не были такими же, как демоны древности, а были более могущественными во всех отношениях. То, что раньше казалось мощным инструментом, в наше время переросло в куриные ребра. Простым примером этого является то, что некоторые неизлечимые болезни в древности теперь можно вылечить несколькими таблетками или одной вакциной. И так с простыми людьми, не говоря уже о демонах?

Мастер Дхармаконг сложил ладони: "Будда Амитабха, Мастер Нинг, спасибо, что починил оружие Дхармы, оставленное бедным монахом-благодетелем".

Нин Тао принял это откровенно: "Учитель, не надо грубить, я получил твой духовный материал, вот что я должен сделать". В будущем, если хозяину и друзьям мисс Танг понадобится такая помощь, просто позвоните мне. Пока есть Духовные Материалы, я исправлю любое заклинание".

Тан Цзисянь прищурился в Нин Тао: "Ты все еще очень хорош в бизнесе, мне любопытно, что ты делаешь, зарабатывая такой духовный материал?"

Нин Тао сказал: "Значительная часть средств тратится на восстановление заклинаний, что плохого в том, что я немного зарабатываю и использую их сам"?

На самом деле, он просто использовал гнилой и сломанный горшок, чтобы компенсировать гниль, не добавляя спиртового материала вообще. Коробка Духовных Материалов, которую дал ему Воздушный Мастер Дхармы, была оставлена им, и это не было его собственным оружием Дхармы, так зачем же ему быть настолько глупым, чтобы повысить его эффективность? То, что ему сейчас больше всего нужно - это духовный материал, и если он его принесет, то не сможет его потратить.

Губы Танга Цзисяня шевельнулись, но ничего не сказали. Когда я увидел его в первый раз, он был слишком занят.

То же самое относится и к мастеру Сокол, Нин Тао отремонтировал чашу демона, оставленную ему Фахаем, как он может быть так горд, чтобы иметь дело с Цин Чжуй и Бай Цзин в будущем? Даже если он не сможет жить с прошлым, боюсь, что он все равно учтет методы Нин Тао и то, что сегодня он может предложить большую услугу.

Это было целью желания Нинг Тао дать возможность двум мужчинам восстановить заклинания.

Мастер Факонг с любовью прикоснулся к Чаше Поклонения Демонов и на мгновение засомневался, прежде чем наконец передать ее Тан Цзисяню: "Цзисянь, возьми Чашу Поклонения Демонов и разберись с Белым Святым". Это заклинание, оставленное мастером En, имеет спецэффекты на коллекции демонов, вы с мастером Нин берёте белого святого и возвращаете его мне".

Затем он подошел к уху Тан Цзисяня и прошептал несколько слов.

Не потрудившись догадаться, Нинг Тао также знал, что это было заклинание, связанное с Демоном Абаком.

На этот раз мастер Fa Air не убедил Нин Тао сбиться с пути или что-то в этом роде, прошептал несколько слов Тан Цзисяню, а затем взял чайную чашку, чтобы отправить гостей.

Выйдя из храма Холодной реки, Тан Цзисянь раскачал навесную лодку и причалил к Семнадцатому пирсу, где Нин Тао и его Небесный Дао везли электрическую карету туда-сюда.

"Каков твой план?" Через некоторое время Тан Цзисянь спросил вслух.

Нин Тао сказал: "Я придумал план на эти три дня, это зависит только от того, хочешь ты этого или нет".

Тан Цзисянь любопытно сказал: "Каков план, давай, расскажи нам".

Нин Тао сказал: "Разве у тебя нет талисмана долины Инь Чжэнь? Вы можете изменить свой внешний вид и замаскироваться под репортера, чтобы взять интервью у Белого Святого. До тех пор, пока он согласен, запишитесь на прием, и когда вы будете проводить с ним собеседование, мы спустимся вниз".

Тан Цзисянь сказал: "Это хорошая идея, но какую телестанцию я должен выдать за репортера?"

Нин Тао сказал: "В данный момент репутация Бай Шенга высока, и я видел несколько шоу, в которых он брал интервью, и все они являются большими телевизионными станциями". Если ты выдаешь себя за среднестатистического телерепортера, он уж точно не будет обязан. Притвориться - это выдать себя за лучшего медиа-репортера, как насчет того, чтобы посмотреть журнал Time?".

"Это, конечно, хорошо, но что если Белый Святой проверит личность? Он настолько хитрый и у него есть союзники в Америке, что он или один из его людей могут подтвердить мою личность одним телефонным звонком". Тан Цзисянь сказал.

Нинг Тао улыбнулся: "У меня есть друг, который может позаботиться об этом для тебя, просто оставь это дело мне".

Уголок рта Тан Цзисяня слегка трепетал: "Притворяясь загадочным, не тот ли это друг, о котором ты говоришь о Цяо Хане?"

Нинг Тао просто улыбнулась и не поссорилась с ней. Он на самом деле знал ее, зная себя и другого, так что если он стал врагом в будущем, он не будет в пассивном положении. Только по этим двум словам он знал, что она, казалось бы, толстокожая женщина, которая на самом деле вдумчивая и смелая, и очень хорошо маскируется.

Лодка прибыла в док, а Нин Тао вывел на берег автомобиль с аккумуляторной батареей Tien Dao.

Тан Цзисянь прикрепил веревку к колу: "Отвези меня в свою клинику, мне любопытно посмотреть, какова твоя клиника".

Нин Тао улыбнулся: "В следующий раз я пойду и найду Цяо Хана. Я позволю ей найти случайную женщину лет тридцати, сделать набор файлов и удостоверений личности, а потом ты переоденешься, чтобы выглядеть как она, хорошо?"

Тан Цзисянь на мгновение замолчала, прежде чем кивнуть.

Нин Тао держал слабую улыбку на лице и ничего не говорил у себя на устах, но сказал темно в сердце: "Оказывается, что вы можете изменить внешний вид любого человека, так что будьте осторожны с вами в будущем".

Думая так, его нос дёргался, улавливая все запахи Тан Цзисянь, а затем вспоминая её аромат. В будущем, независимо от того, как сильно она изменила свой внешний вид и форму тела с помощью талисмана долины Инь Чжэнь, он сможет определить ее личность с этим "умным" запахом.

"Я хотел бы покончить с этим немного быстрее, о том, когда это будет сделано с твоей стороны?" Тан Цзисянь спросил.

Что-то вроде этого должно быть маленьким, это должно быть сделано сегодня, и мы можем сделать это завтра", - сказал Нинг Тао. Репортер "Таймс" считает, что "Белые Святые с радостью примут".

"Ладно, договорились, я приду к тебе завтра первым делом, где ты остановишься сейчас?" Тан Цзисянь снова спросил.

Нинг Тао минуту молчал, прежде чем сказал: "Аллея Хакка, подожди меня в переулке".

"Хорошо, увидимся завтра". Тан Цзисянь развязал веревку, и с небольшим прыжком она вернулась к навесной лодке.

Нин Тао также ступил на электрический велосипед "Небесный Дао" и ехал медленно вперед, задаваясь вопросом в своем сердце: "Она спрашивала меня о моей клинике и адресе, хочет ли она пойти за мной после того, как вытащил Бай Шенга?" Его глаза замерзли: "Лучше бы она так не думала или....".

Возвращаясь в клинику "Небесный форпост", Нинг Тао сделал телефонный звонок: "Джоанна, я хочу попросить тебя об одолжении".

Голос Джоанны прозвучал по телефону: "Друг мой, тебе не нужно быть со мной вежливым, что тебе нужно, чтобы я сделал для тебя?"

Нинг Тао сказал: "Я хотел бы попросить вас помочь порекомендовать кого-нибудь для "Таймс"".

"Кого вы хотите порекомендовать?" Джоанна ответила, не задумываясь.

Нинг Тао сказал: "Просто любой, пока это азиатка за 30".

"А? Тао, что ты имеешь в виду, почему я не понимаю?"

Нин Тао сказал: "Я имею в виду, что ты находишь женщину, которая соответствует критериям, и превращаешь ее в репортера для "Таймс", делаешь досье красивым, а потом просто даешь мне ее разрешение на работу".

"Я сейчас на острове, отправлю, когда закончу, по какому адресу?"

Нин Тао сказал: "Хакка Лэйн в Гуанчэне".

"Хорошо, увидимся позже". Джоанна повесила трубку.

Нин Тао убрал свой мобильный телефон и ездил на электрическом велосипеде Tien Dao прямо в лес. Минутой позже он появился посреди пещеры "Павильон мечей" в Горном городе.

Цинь Чжуй, Белый Цзин и Инь Мо Лан приветствовали их.

Нинг Тао открыл дверь в Шанди: "Предполагается, что это будет сделано завтра, вы, ребята, готовьтесь".

Глаза Бай Цзина были холодными: "Убейте его, чтобы мы с сестрой могли жить в мире".

Цинь Чжуй холодно сказал: "На этот раз я точно позволю ему снова сбежать".

Инь Мо Лан сказал: "Мой вышитый весенний клинок уже хочет выпить кровь Змеиного демона".

Глаза Бай Цзина и Цин Чжуй собрались на теле Инь Мо Ланя одновременно.

Инь Мо Лан на мгновение замер, а затем добавил: "Я говорю о Бай Шенге, а не о вас".

Нин Тао вытащил телефон, открыл альбом и перевернул фотографию.

Три демона собрались вместе, чтобы увидеть.

"Кто этот монах?" Белый Цзин был любопытен.

Нин Тао сказал: "Собственный ученик Фа Хай, у него в руке тонущий демон, этот человек древний едок, вы должны быть осторожны с этим человеком в будущем".

"Неужели есть такой человек, как Фахаи? Там есть немного зелени?" Цинь Чжоу выглядел любопытно.

Нин Тао сказал: "Есть Фа Хай, нет Сяо Цин, и действительно есть Демон Белой Змеи, но он не называется Бай Сючжэнь, он называется Бай Цин И". Сюй Сянь в истории, был убит ею. Фа Хай также действительно взял Бай Цин И, но не в башне Пика Грома, а уничтожил ее, и это была демоническая чаша, которая уничтожила ее".

Выражения Цин Чжуй и Цзин Бая мгновенно изменились.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0283 Глава 0283: Мощность питания**

0283 Глава 0283 Мощность значительно возросла. Наступает ночь, и официальный город освещается.

Роллс-Ройс остановился перед переулком Хакка в Гуанчене, и из машины вышел телохранитель, сильный, как черная ваджра, затем открыл дверь.

Джоанна вышла из машины и направилась вниз по переулку. Телохранитель попытался проследить за ней внутри, но она повернула рукой, и телохранитель снова остался у входа в переулок.

Нинг Тао не сказала ей номер двери, и она не знала, где живет Нинг Тао, просто выглядела незаметно, ожидая, что перед ним появится знакомое лицо.

Она не ушла далеко, когда вдруг открылась дверь в комнату, а потом увидела темную фигуру. В той комнате не было света, но у нее было знакомое чувство.

"Заходите". Звук тоже был знакомым.

Без иного намека на колебания или сдержанность, Иоганна вошла в дверь той комнаты.

Нин Тао закрыл дверь комнаты, затем включил свет и с улыбкой посмотрел на Цяо Хана: "Тяжелая работа для тебя".

Джоанна улыбнулась и сказала: "Почему ты до сих пор так вежлива со мной?"

Нин Тао смеялся и говорил так, но он все равно должен быть вежлив, когда он должен быть вежлив, это было причиной, которую он узнал за четыре года учебы в колледже, половину работы и половину учебы.

Джоанна странно посмотрела: "Тао, я принесла тебе то, о чем ты просил, но я чувствую себя шпионом, я действительно шпион?" Когда она говорила, она открыла свою сумку и передала конверт Нин Тао.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Если бы я позволил тебе быть шпионом, ты бы захотел?"

Джоанна на секунду подумала, прежде чем сказать: "Ты защитишь меня?"

Нин Тао спросил: "Нужно ли еще спрашивать? Я буду на твоей стороне, в какой бы ситуации это ни было".

Джоанна вспыхнула улыбкой: "Тогда я буду, я люблю приключения, мой любимый персонаж - Джеймс Бонд".

Нинг Тао улыбнулся: "Раз так, то я попрошу тебя еще об одной услуге".

"Что ты хочешь, чтобы я сделал?"

Нин Тао вытащил простую палку с нарисованным на ней кровяным замком из маленького сундучка с лекарствами и вручил ее Кохане: "Когда вы вернетесь в Соединенные Штаты, пожалуйста, оставьте палку с нарисованной на ней фотографией в вашем доме. В будущем, когда вы отправитесь в другой город или Европу, или даже дальше, пожалуйста, оставьте также наклейку с рецептом, которую я дал вам в отдаленном месте, пустынном и защищенном от ветра и дождя".

Кьяо Хана незаметно посмотрела на табличку с рецептом, выданную ей, но она даже не подумала, что эти замковые узоры были нарисованы Нин Тао собственной кровью, и она любопытно сказала: "Тао, то, о чем ты просишь меня сделать, так странно, зачем ты это делаешь?".

Нинг Тао засмеялся: "Я скажу тебе позже, ты вернешься первым, здесь небезопасно, мне тоже нужно поторопиться и разобраться с тем, что ты мне дал".

Джоанна сказала: "Я улетаю без твоего ведома, мой рейс сегодня вечером в Нью-Йорк. Ты помнишь мое согласие с тобой, что если этот мой друг захочет пригласить тебя на встречу, ты можешь прийти?"

Нинг Тао сказал: "Пока ты убираешь эти таблички с рецептами, я приду".

"Одна сделка". Джоанна обняла Нин Тао, открыла дверь и ушла.

С ее отъездом она открыла двери для удобства Небесных клиник в Европу и Америку.

Нин Тао не посылал ее, он был "мертв" в течение нескольких дней, но Бай Шен не поверит в это, но он не уверен. В этом мире никогда не бывает 100% идеального плана, а его тела, Бай Цзин и Цинь Чжуй на самом деле являются трещиной, которую невозможно замаскировать. Но этот перерыв был также проблемой для Бай Шенга, потому что Бай Шенг даже не осмелился бы подойти к Небесной клинике, не говоря уже о том, чтобы пойти на вскрытие.

Нин Тао просмотрел конверт и соответствующую информацию, а затем засунул документы и информацию в конверт и утром оставил его для Tang Zixian. После этого он вошел в свою комнату, отпирал кровавый замок и вошел в небесную клинику.

Без всяких сюрпризов, завтра был бы день разборки с Белым Святым, и ему пришлось бы провести некоторые довоенные приготовления.

Он вытащил из баржи двадцать пуль и усовершенствовал их вместе с духовным материалом.

Всё это время он пользовался обычными пулями, никогда не пользовался пулей, которая была очищена Духовным Материалом, и на этот раз было правильно взять Белого Святого, чтобы попробовать воду.

Двадцать пуль были рафинированы, а ящик, привезенный из храма Холодной реки, был на треть пуст. Его сердце болело, когда он смотрел, но когда пламя Дан погасло, и он вытащил пулю из Мэй Сян Дао, его настроение стало намного лучше.

Каждая из изысканных пуль имеет черно-белые узоры, и эти узоры не являются фиксированными и медленно проходят сквозь пулю. Это была энергия, содержащаяся в духовном материале, а также его собственная особая духовная сила. Обычные пули были так же мощны, как пушечные ядра. Интересно, насколько мощной была эта изысканная пуля?

Изначально у Нинга Тао была идея сначала рафинировать Шепотёра, а затем разбить и рафинировать его снова, но когда он смог рафинировать узорчатые пули, он не мог устоять перед тем, как попробовать свои силы в рафинировании баржевого гильзы и рафинировании пуль. Потом он снова подумал о женщине и о том, какое место она должна была занять, чтобы проверить пистолет.

Через несколько минут Нин Тао появился под горным обрывом возле деревни Шенонгдзя Уюн.

В горах царила тишина, а недалеко, в ночное время суток, была погружена деревня "Крадущееся облако", и лишь в немногих домашних хозяйствах до сих пор был включен свет.

Нин Тао не торопился попробовать ружье, а вместо этого обошел эту горную скалу и пришел в более отдаленное место. Он вытащил свою рафинирующую баржу и направил ее на огромное дерево примерно в ста метрах от него.

Нюхать!

Странный звук раздался, и из дула изысканной баржи вылетела пуля, черно-белая запутанная траектория смутно видна в пустоте. В тот момент большое дерево на расстоянии ста метров, которое требовало двух человек, чтобы удержать его, защелкнулось и упало на землю.

Не было никакого звука взрыва.

Нинг Тао был ошарашен и не оглядывался ни на секунду.

Пистолет тот же пистолет, вы можете использовать изысканные баржа пистолет, чтобы стрелять пуля будет бурный взрыв, но теперь после изысканной пули заменить не только не звук насильственного взрыва, даже звук стрельбы очень слабый, и этот звук не похож на стрельбу вообще, но, как царапать спичку.

Такой сценарий исключит даже звукопоглощающие устройства.

Нинг Тао переехал. Большое дерево сломалось от того места, куда была перенесена пуля, и в этом месте появилось отверстие размером с футбольный мяч, и одно за другим вращалось по спирали через все пулевое отверстие. Пулевое отверстие на самом деле было не очень большим, но энергия вращения разрушила структуру вокруг пулевого отверстия, и в сочетании с огромной силой удара, это потребовало сломать все дерево и упасть на землю.

Если бы это была обычная пуля, то изысканная баржевая пушка не смогла бы опрокинуть дерево, которое требовало бы двух человек, чтобы удержать его на земле, не говоря уже о спиральной силе, которая разрушила строение. При таком выстреле даже танк должен был бы разорвать отверстие в шаре, как бронебойный снаряд!

Очевидно, что при использовании рафинированных пуль, рафинированные баржевые пушки в несколько раз мощнее, чем раньше!

Правда, мощность в несколько раз выше, но стоимость рафинирования пули некрасива. Если бы он регулярно дорабатывался и использовался, то, по оценкам, ему пришлось бы обанкротиться.

Нин Тао спрятал усовершенствованное баржевое ружье, а затем приехал в деревню "Крадущееся облако".

В одной из комнат Дженми, которая была кухней Дженми, все еще горел свет.

Нин Тао подошла, а потом услышала разговор между Джейн Ми и тётей Цзян.

"Джейн, скажи маме честно, тебе не нравится эта иностранка?" Голос тети Джинджер.

"Мам, что ты имеешь в виду? Я не понимаю." Голос простоты.

Тетя Цзян хрюкнула: "Не играй со мной в дурака, если тебе нравятся люди, ты так хорошо приводишь людей домой и позволяешь ей спать в твоем доме, а ты ложишься спать в дровяной комнате"?

"Мам, ты можешь не догадываться? Эту женщину прислал сюда брат Нинг, чтобы я помог о ней позаботиться". Голос простоты.

"Не ври мне, ты прокрался в свой дом посреди ночи и переспал с этой женщиной?"

"Мама..." головная боль могла быть услышана голосом Джейн Ми.

"Ты не пошел и не переспал с ней?"

"Нет!"

"Разве это не глупо с твоей стороны? Она спит в твоей постели. Ты настолько глуп, что не спишь с ней. Когда вы найдете невестку? Иностранка немного старше, но я вижу роды....."

Нин Тао тоже больше не мог слушать, он появился в дверном проеме кухни и с улыбкой сказал: "Тётя Цзян, Джейн Ми, вы всё ещё не спите в такой поздний час?"

Тётя Цзян сразу вытерла руки и поприветствовала её, улыбаясь везде: "Завтра утром я попрошу Джейн Ми помочь мне развести костер и приготовить еду для свиней, чтобы они накормили её первым делом".

Нин Тао взял пачку денег из маленького сундучка с лекарствами и передал их Цзянь Ми: "Возьми, это зарплата за этот месяц".

"Как это работает?" Цзянь Ми нервно засунула деньги в руку Нин Тао.

Нин Тао покинул кухню: "Вы являетесь сотрудником благотворительной компании Шэньчжоу, как я могу прийти к вам позже, если вы не получите зарплату? Возьми его, или я не приду позже."

Глаза тёти Цзян были полны баловства: "Какой глупый сын, позволь тебе взять его, и ты возьмёшь его, мама приберегла его для твоей будущей невестки".

Только тогда Цзянь Ми собрала деньги и снова застенчиво улыбнулась.

"Пойду проверю, как там мой друг, а вы, ребята, займитесь делом". Нинг Тао сказал.

Когда мы разговаривали, дверь простой комнаты открылась, и Мария вышла из комнаты, и увидев Нинг Тао, она сделала маленькие быстрые шаги и сказала по-английски: "Мистер Нинг, вы пришли прогуляться?".

Нин Тао сказал по-английски: "Еще несколько дней, пока ты останешься здесь и заберешь тебя отсюда, когда я все устрою".

Мария сказала: "Ну, тогда это место довольно милое, мне здесь нравится, я буду в порядке еще несколько дней".

Нин Тао сказал: "Я прочитал письмо, которое оставил твой муж, он сказал, что хочет, чтобы я отправил тебя туда, но это место известно только тебе, ты можешь сказать мне, что это за место?".

"Это..." колебалась Мария перед тем, как сказать: "Это Италия, и я отвезу тебя туда, когда ты доставишь меня в Италию."

Нинг Тао посмотрел на нее и осторожно спросил: "Что еще ты знаешь"?

Мария, однако, больше ничего не сказала.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я отвезу тебя в Италию, а потом ты отвезешь меня в то место, о котором знаешь только ты".

Мария кивнула, казалось бы, беспокоясь о том, что Нинг Тао собирался спросить ее еще раз, и вернулась в сгущенную комнату, все еще закрывая дверь.

Нин Тао некоторое время поболтал с Джейн Ми и тётей Цзян, затем придумал предлог, чтобы уйти и вернулся в Небесную внешнюю клинику.

Все должно быть поставлено на убийство Белого Святого после этого.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0284 Глава 0284 Вход в логово противника**

Глава 0284 Вход в гнездо врага На утреннем солнце в переулке Хакка появилась молодая женщина в шляпе с утиным языком, она встала и на мгновение заглянула в переулок, а затем пошла по направлению к переулку. Спустя несколько десятков шагов Клэри остановилась на своем пути, ее глаза приземлились на двери Небесной внешней клиники, которые находились недалеко друг от друга. Утреннее солнце светило на нее, а фигура была стройной, как будто это произведение искусства, принадлежащее жизни.

Тан Цзисянь пришла, выглядя тяжело, как будто она носила сумку на плече.

Дверь в комнату открыла трещину.

Тан Цзисянь на мгновение сместила глаза, затем перешагнула через них, также не спрашивая, и сразу же открыла дверь и вошла. Она увидела Нинг Тао, который стоял в крошечной гостиной с улыбкой, которая заставляла людей чувствовать себя нежными.

Никто никого не приветствовал.

Нин Тао передал конверт в руке Тан Цзисяню: "Все, что вам нужно, находится внутри, сначала посмотрите".

Тан Цзисянь взяла конверт, затем передала Нин Тао сумку на плече.

Нин Тао получил свою сумку, тяжелый, его нос также поймал знакомый запах, в силу запаха и веса он уже знал, что она содержит демон опускается чаша, но он показал любопытное выражение: "Что в ней?".

Тан Цзисянь сказал: "Демоническая тонущая чаша мастера Фа Кенга".

"Зачем отдавать его мне?"

Тан Цзисянь посмотрел на Нин Тао со своеобразным взглядом: "Ты пытаешься заставить меня взять у Бай Шэна интервью с чашей спускающегося демона? Дай мне его, когда будешь двигаться."

Нинг Тао кивнул.

"Где туалет?" Тан Цзисянь спросил.

Нин Тао жестом к ней: "Посмотрите на фото внимательно, а затем изменить свой взгляд, Бай Шенг очень хитрый и осторожный человек, один маленький перерыв может сделать наш план неудачным".

Тан Цзисянь не заговорил и пошел прямо в ванную.

Нин Тао было любопытно, как она будет использовать талисман долины Инь Чжэнь, а затем как она изменит структуру своих костей и мышц на другую женщину, но его глаза не имели перспективы и вообще не могли видеть операции Тан Цзисяня в ванной комнате.

Хрустящий звук скелетной активности доносился из ванной комнаты, и это было хорошее время до того, как он прекратился. Дверь в туалетную комнату открылась, и из ванной вышла азиатка лет тридцати. Незнакомое лицо, знакомый запах, хотя Нин Тао был уверен, что перед ним Тан Цзисянь, но если бы он не запер ее запах, он бы не смог найти никаких схожих черт, связанных с Тан Цзисянь.

"Эта, есть ли версия заклинания, которое используют мужчины?" Каким-то образом Нинг Тао задала вопрос без манжеты.

Тан Цзисянь посмотрел на Нин Тао: "Если есть, то для чего вы хотите его использовать".

Если есть, то нет.

Нин Тао был так разочарован в своем сердце, но улыбнулся на поверхности: "Твой Инь Долина Чжэнь Дух Талисмана настолько волшебен, что мне было любопытно, могут ли мужчины использовать его, поэтому я спросил".

Тан Цзисянь сказал: "Этот талисман долины Инь Чжэнь является тайным талисманом, который не передается нашей сектой Тан, он передается только женщинам, но не мужчинам, как вы думаете, мужчины могут использовать его?"

Нин Тао снова засмеялся: "Этот амулет на самом деле разделен на мужчин и женщин тоже, интересно".

Тан Цзисянь сказал: "Интересно"? Древний Эпоха Линга был Эпохом Культивирования, и существовало бесчисленное множество видов магических талисманов: легендарные талисманы для тела, один талисман для установки тела, один талисман для перемещения горы, один талисман для перемещения горы, один талисман для управления ветром, один талисман для полета в небо, и один талисман для путешествия на десять тысяч миль в день, что было магией. Несмотря на то, что очарование Души долины Инь нашего клана Тан не может исправить тело, сдвинуть горы или взлететь на небо, оно все равно волшебное... Как ты смеешь говорить, что это интересно, а потом показывать мне интересный талисман?"

Нинг Тао покачал головой.

У него не только "интересный" волшебный талисман, его оригинальный и неправильно произнесенный вариант талисмана интересен и тем, и другим, один талисман для похудения, один - для снятия груди, а другой - для снятия одежды, такими секретами он не поделится со своими врагами на самом деле.

"Этот дом в переулке - твоя клиника, не так ли?" Тан Цзисянь сменил тему.

Нинг Тао кивнул "Да".

"Покажи мне". Тан Цзисянь сказал.

Нин Тао тихонько и медленно шептал: "В моей клинике есть правила, я должен принимать пациентов, у вас есть духовный материал? Если нет Духовных Материалов, то можно подарить мне очарование Души долины Инь".

Тан Цзисянь просто так уставился на Нин Тао и не двигался и не говорил ни минуты. Если бы глаза могли кого-нибудь ударить, у Нинг Тао точно уже был бы синяк на носу.

В то же время, на верхнем этаже офисного здания штаб-квартиры корпорации "Новый мир технологий".

Офис был тихим и пустынным, и за одной стеной могло быть еще одно зрелище.

Под серым навесом, над окровавленной землей, к каменному алтарю подошла группа девиц в белых завесах. Над тем алтарем стоял Белый Святой под Поглощающим Духом Урн, полный святого сияния, исходящего от его тела.

Белый святой посмотрел на группу причудливых девиц, благосклонно улыбнулся ему: "Я твой Бог, дай мне все, что у тебя есть, и я дам тебе безмерную радость и жизнь вечную". В Моем мире у тебя не будет неприятностей, и все несчастья будут далеко от тебя, и ты встретишь человека своего сердца и будешь жить с ним вечно".

Звук был громким, как божественный голос в этом жутком пространстве.

Девушки скандировали в унисон: "Я посвящаю свои глаза, свой нос, свои губы, свои уши, свое тело, свое сердце, свою душу тебе, я твой самый набожный преданный...."...

Бай Шенг слегка похлопал духа, поедающего урну.

Базз!

Звучала урна, и зеленый и призрачный огонь поднялся с алтаря.

Бьющийся огонь-призрак, белое святое, излучающее святой свет, это единственное изображение особенно жуткое.

"Идите, верующие мои, дайте мне все, что у вас есть, и я дам вам жизнь вечную". Голос Белого Святого был объемным.

Девушки поднялись к алтарю и стояли на коленях у подножия Белого Святого.

Бай Шен взял девушку за руку и поцеловал ее в лоб, прежде чем толкнуть ее в огонь призрака. Живая дева, в мгновение ока превратилась в горящую спичку.

Урн, пожирающий дух, издал дрожащий звук, голос казался голосом засохшей старухи, грызущей кость.

Бай Шенг открыл рот и вдохнул, и клочок белой энергии мгновенно вылетел из урны и зарылся в его рот. В тот момент его выражение было похоже на выражение наркомана, который принимал наркотики с безудержным удовольствием и безудержным удовлетворением.

Одна за другой, девы были подобраны Белой Святой и затолканы в демонический огонь..........

Это вовсе не обычная жертва религиозного ритуала, а скорее практика питания.

Последнюю девицу толкнул в демонический огонь Бай Шенг, который открыл рот и высосал последний клочок энергии, его лицо снова показало это выражение несравненного удовольствия и удовлетворения.

Призрачный огонь исчез, и на алтаре ничего не осталось, ни тела, ни даже зерна пепла.

Бай Шен взял прыжок, его тело, казалось, невесомым, как он пересек пустоту, и, наконец, приземлился перед тем, что кристаллический шар, как технологическое заклинание. Он скандировал мантру, а затем сказал большой звезде, которая контролировала ситуацию: "Выберите мне двадцать молодых девушек".

В голографической проекции, где была большая звезда, его глаза на мгновение замерли, прежде чем позвать свою помощницу: "Выберите двадцать молодых девушек в фанатском братстве и приведите их сюда".

Его ассистент сказал: "Хорошо, я займусь этим".

Бай Шенг посмеялся: "Теперь у меня сотни миллиардов активов, и для верующего, чтобы иметь верующего, пришло время начать мой план, чтобы войти в Тао с денег". В мгновение ока я стану самым могущественным существом на этой земле! Я буду истинным Богом, который правит этой землей!"

Его голос перекликался с эхом через жуткое пространство, создавая впечатление, что он находится в банке.

Пройдя через стену, Бай Шенг вернулся в свой офис.

Лю Сяньер уже ждал в своем кабинете и с уважением сказал: "Учитель, есть репортер, который утверждает, что он Тан Ли, и хочет взять у вас интервью".

Бай Шен нахмурился: "Это все еще правда, что все кошки и собаки осмеливаются приходить и беспокоить меня, если вы встретите такого человека снова в будущем, прямо отказываются, не приходите и не говорите со мной снова".

Лю Сяньер сказала: "Мастер, если это обычный репортер, я не буду беспокоить Мастера, я прочитала ее документы, она очень уважаемый репортер из журнала "Тайм"".

"Репортер для журнала "Тайм"?"

"Да, хозяин, она в VIP-зале".

"Вы проверили ее личность?" Белый Святой спросил.

Сяньэр Лю сказал: "Наши люди связались с журналом "Тайм" и проверили ее личность, и ее информация была точной".

В углах рта Бай Шенга появился намек на улыбку: "Приведи ее сюда".

"Да, хозяин". Лю Сяньер сделал лук, повернулся и отступил.

Белый святой переместился к зеркалу и убрал белый халат на своем теле, казалось бы, чувствуя себя не в своей тарелке: "В последний раз, как я могу носить божественный халат"? Я должен просто надеть костюм."

Белый святой снова вошел в комнату отдыха и уже был одет в белый костюм, когда снова вышел. Он стоял перед зеркалом, мужчина в зеркале был красивым и безупречным, белый костюм добавил несколько лихих штрихов к нему. Мужской ауры, которую ему принес костюм, было очень мало.

Голос Лю Сяньэра доносился из дверного проема: "Хозяин, госпожа Тан Ли здесь".

Белый Святой повернулся и повернулся лицом к дверному проему: "Входите".

Обычная, тридцатилетняя женщина последовала за Лю Сянем.

Танг Цзисянь здесь.

Приведя людей, Лю Сяньер снова отступил и плавно закрыл дверь офиса.

"Здравствуйте, мистер Бай, я Танг Ли, репортер из журнала "Тайм", приятно познакомиться." Тан Цзисянь был очень вежлив.

С улыбкой на лице Бай Шенг сказал слабо: "Пожалуйста, садитесь".

Тан Цзисянь сел на диван, посмотрел на Бай Шэна и с восхищением сказал: "Хотя я видел фотографию господина Бая в интернете, я никогда не думал, что вы более красивы лично. Ты, несомненно, самый красивый человек, которого я когда-либо видел, и небеса относились к тебе с завидной благосклонностью".

"Мисс Суп, что-нибудь выпить?" Белый Святой спросил.

Тан Цзисянь сказал: "Как бы то ни было, моя сторона тоже немного готовится, тогда мы можем начать, у меня есть ощущение, что господин Бай определенно будет избран "Человеком года во времена" в этом году".

Бай Шенг показал намек на улыбку, эта женщина-репортер сказала ряд вещей, как только она приехала, но это было единственное, что заставило его чувствовать себя счастливым. Он подошел к шкафу с напитками и налил два стакана виски, затем добавил еще два кубика льда в бокал.

Тан Цзисянь открыла свою сумку и достала из нее ручку для записи и блокнот. Она установила и магнитофон, и блокнот на кофейном столике, в котором, казалось, что-то застряло, со слабым признаком изгиба в одном месте.

Бай Шэн шел по этой дороге с двумя стаканами виски в руках, и когда он проходил мимо огромного окна от пола до потолка, он остановился в своих следах и выглянул в окно.

Первоначально чистое небо по какой-то причине оказалось облачным, и темное облако заблокировало солнце.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0285 Латексный матрац "Боевое поле**

0285 Глава Battlefield Латексный матрас Бай Шенг вручил стакан виски Tang Zixian, также посмотрев на Tang Zixian с несколько странным изменением в глазах.

Тан Цзисянь улыбнулся и сказал: "Я думал, ты дашь мне стакан белой воды, я не очень-то пью, это повлияет на мою работу". С этим она накрыла бокал вина на чайный столик.

Бай Шенг случайно спросил: "Почему ты один?"

Тан Цзисянь сказал: "У меня также есть коллега, который временно задерживается, позже он придет с камерой, я позвоню ему, чтобы поторопить его". Она вытащила свой сотовый и набрала номер.

Бай Шенг сел на диван и сделал неглубокий глоток своего вина. Его взгляд снова переместился к огромному окну от пола до потолка, глядя на покрытое облаками небо снаружи. Будет ли в этот день дождь, когда ты скажешь, что он изменится?

На звонок ответили, и Тан Цзисянь сказал: "Приезжайте быстрее, время господина Бая дорого, не заставляйте господина Бая ждать".

Одним словом, Танг Цзисянь повесил трубку.

Бай Шен отодвинул свой взгляд из окна и посмотрел на Тан Цзисяня: "Ваши коллеги тоже говорят по-китайски?".

Тан Цзисянь кивнул: "Да, на этот раз я специально привел со мной китайско-американского ассистента, его китайский язык хорош и общение удобно. Кстати, его зовут Сяо Ван". Когда она говорила, она подсознательно посмотрела на блокнот, лежащий на журнальном столике.

"Как его зовут?" Белый Святой снова спросил.

Тан Цзысянь сказал: "Его зовут Ван Цзыцзян, и он очень молод".

Белый Святой внезапно протянул руку и схватил блокнот.

Тан Цзисянь ударил ее спиной о диван, и весь диван мгновенно упал назад.

Ничего себе!

Дверь удобства, которая была темной, как чернила, внезапно появилась над чайным столиком, и Бай Шенг засосался, чтобы уменьшить его руку. Он видел дверь и знал об огромном ужасе, который скрывался за ней. Холодный пот поднялся в этот момент с ладоней и лба, но в то же время его ноги ступили на землю, и все его тело летело к стене, как стрела, выстреленная из нитки.

Силуэт вошёл в удобную дверь, немного под ногами, а также выкопал головой в эту стену.

Нинг Тао пришел.

Тан Цзисянь прыгнул из-за дивана и последовал за Нин Тао, а также выкопал головой в эту стену. Это было до тех пор, пока ее тело, похожее на копье, не выстрелил, звуковой сигнал скелетного движения все еще исходит от ее тела, и заклинание выпало из ее рук в тот самый момент, горящий со стрелой и посадки без пыли.

Нин Тао и Тан Цзисянь врезались в эту стену вперед и назад.

Серое небо, пропитанная кровью земля, величественный алтарь, стоящая на алтаре урна для поедания духов, сферические технологические заклинания, размещенные под алтарем, и серебряная лунная вишня, которая выглядит как корневая скульптура.

Все это на ее лице заставляло Тан Цзисянь нервничать, а ее выражение лица было тяжелым.

Нин Тао, однако, выглядел спокойным, на его лице не было видно и намека на перепады настроения, и он был в порочном состоянии, его глаза были холодными и страшными.

"Не могу поверить, что ты не умер!" На алтаре Бай Шенг посмотрел на Нин Тао, который гнался за ним, его глаза были полны удивления и гнева.

Во рту Нин Тао не было и половины звука, когда он бросил мешок в Tang Zixian.

Тан Цзисянь протянула руку помощи и вытащила из своей сумки чашу для боя с демонами.

"Ты не умер, и две мои дочери живы, так? Где они?" спросил Бай Шенг, его эмоции, кажется, немного стабилизировались в это время.

Только тогда Нинг Тао заговорил и сказал: "Как они могли пропустить что-то вроде убийства? Не волнуйся, ты увидишь их, когда умрешь."

"Убить меня? Здесь?" Бай Шенг внезапно поднял голову и громко засмеялся: "Хахаха.........".

Нин Тао подернул за талию заднюю руку, и когда он снова бросил руку, в его руке уже появилось Утонченное Баржевое Оружие. Его правая рука в одно мгновение выпрямилась, а дуло пистолета "Утонченной баржи" было направлено на Бай Шенга. Не задумываясь ни на секунду, он сразу нажал на курок.

Если бы это был фильм, было бы много вынужденных разговоров между ними, но это реальный мир. Проблемы, которые можно решить с помощью пистолета, уж точно не ртом.

Нюхать!

Звук горящих спичек исходил от изысканного баржевого пистолета, из дула вылетела изысканная пуля, и в пустоте внезапно появилась черно-белая траектория, только траектория была слегка невидимой и имела скорость молнии!

Однако смутно заметный снаряд согнулся после прямой линии и пролетел вокруг урны, поедающей дух на алтаре, в тыл.

Бряк!

Это был не звук взрыва, а скучный разбивающийся звук удара по каменной башне Зодиака. На вершине каменной башни появилось сферическое пулевое отверстие, а конструкция вокруг пулевого отверстия была разрушена и разбита, а линия трещин быстро распространилась по всей каменной башне. Она длилась не более двух секунд, раскачиваясь, а затем рухнула с треском, когда каменные кирпичи вокруг пулевого отверстия упали на куски.

Это жуткое пространство внезапно было разорвано на части, как будто сцена была разрезана ножом и отражена в свете неба сквозь разорванный рот, большая площадь пропитанной кровью земли внезапно открыла истину - это пустырь, полный сорняков и виноградных лоз, и он был диким!

Этот выстрел не только застал Бай Шэна врасплох, но даже Тан Цзисянь был ошеломлен.

Волной своей руки Нин Тао спустил курок, и из него вылетела вторая рафинирующая пуля. Почти одновременно со звуком спичечного выстрела в третьей части второй каменной башни "Зодиака" было сделано сферическое отверстие, которое обрушилось на следующую секунду.

Без боеголовок рафинирующие боеголовки расширялись при попадании в Каменную башню Зодиака, а расширительные винты, как правило, открывались с большой скоростью, разрушая тела каменных кирпичей и потребляя их в то же время.

Появилась еще одна трещина в небе.

Если ты не можешь попасть в Урн Пожирателя Душ, то я уничтожу твою Каменную Башню Зодиака!

"Нет..." рычал Бай Шенг, шлёпая ладонью по "Поглощающему духу Урн".

Урна!

Зеленый призрачный огонь поднялся с алтаря, и звуки бесчисленных неоправданных призраков и воплей диких духов также были услышаны от Пожирателя Духов. Эта урна, кажется, содержит тысячи несправедливо мертвых душ, которые хотят вырваться из своего плена и улететь, чтобы уничтожить все!

"Ла-ла-ла-ла-ла-ла - вперед!" За заклинанием последовал рев, и у белого святого было свирепое выражение, его глаза были жалко зелеными и свирепыми.

Демонический огонь на алтаре внезапно взорвался, и жалкое зеленое пламя улетело в сторону Нин Тао и Тан Цзисянь.

Это облако огненного призрака было непростым, и звук плача несправедливых и диких призраков в урной, поедающей духов, казалось, заставлял их превращаться в настоящих призраков. Они превратились в человеческие лица и смотрели широкоглазыми, рот был широко открыт, полный клыков и острых зубов. С всплеском призрачных огненных лиц, это зрелище действительно выглядело как группа злобных призраков, пришедших убить Суо Нинтао и Тан Цзисянь!

Тан Цзисянь вытолкнул чашу борьбы с демонами и скандировал заклинание, в чаше появился маленький вихрь, облако призрачного огня улетело в сторону чаши борьбы с демонами и исчезло.

Но с неба летит слишком много призраков и костров, и чаша демонов имеет силу снимать демонов, но она не может закончить непрерывный поток демонов!

Пистолет может убить человека, но когда враг приходит в приливной волне, даже если чашу демона тяжелый пулемет, как он может убить врага в приливной волне!

Но как раз в это время Нинг Тао вибрировала и скандировала: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу звук Великого Дао!".

Чёрт!

Божественный колокол звонит, и колокол падает.

Колокол звонил в его сознании, вероятно, распространяясь во всех направлениях в виде звуковых волн вместе с зачитанными отрывками из Священного Писания. Первый куплет Твоей Сутры, где проходят звуковые волны, все призрачные лица огня рассеиваются!

Размышления над первым предложением Вашей Сутры и открытие рта для чтения первого предложения Вашей Сутры - это два различных эффекта. Только потому, что звук божественного колокола поражает, это еще и первое предложение. Если он процитирует вторую строку: "Когда небо и земля родили Меня, родители оставили Меня", то он не может очистить то, что нечисто, без звука Божественного колокола, и только он сам может плакать. Но в этот момент он точно не собирался читать второе предложение.

"Что это?" Голос Бай Шенга был свирепым, но он не мог скрыть удивления и нервозности в своем сердце.

Голос Нинг Тао был ледяным: "Заклинание, посвященное общению с демонами вроде тебя".

Белый Святой закричал: "Где такое заклинание!"

Тан Цзисянь не могла не взглянуть на Нин Тао. Заклинания, которые она знала, были частично санскритскими, частично самосозданными слогами, и частично древними заклинательными звуками, передаваемыми из эпохи Линггу.

"Мертвый по прибытии, откуда у тебя столько дерьма!" Нинг Тао притянул ноги и зарядил их к алтарю.

На алтаре Бай Шенг внезапно протянул руку и прижал к себе урну Пожирателя Духа, яростно перевернув ее вверх дном, опустив рот урны вниз, а нижнюю часть урны повернув вверх на небо, и она разбилась об алтарь большим ударом.

Урна!

Урна рычала, и на алтаре появились трещины.

Бай Шенг вскочил высоко и ударил ладонью по дну урны.

Урна!

Мощная энергетическая ударная волна мгновенно высвобождается, и камень алтаря выскакивает и разбивается, как пули обычно летят в направлении Нин Тао и Тан Цзисянь.

Фигура Тан Цзисяня качалась и свистнула, чтобы спрятаться за Нин Тао.

В тот момент тело Нин Тао было поражено, по крайней мере, несколькими сотнями сломанных каменных кирпичей, большие были похожи на кирпичи для переноски, а маленькие - на камни. Тело Нинга Тао также было поднято в тот же момент, и змей сломанной линии, как правило, падал в обратном направлении.

Тан Цзисянь крепко обнял Нин Тао: "С тобой все в порядке?"

"Пуф!" Нинг Тао выплюнул полный рот крови.

Бах!

Они упали на землю, только что Нин Тао стал щитом Тан Цзисяня, а теперь Тан Цзисянь стал латексным матрасом Нин Тао.

Пропитанная кровью земля внезапно содрогнулась, и одна рука вышла из красноватой земли в черном цвете, за ней последовали голова и тело! У некоторых из этих голов не хватало половины, у некоторых не хватало руки, у некоторых не было внутренних органов в груди, только белая кость.........

В одной очереди не было сказано, сколько трупов, которые могут ходить и двигаться в этом странном пространстве!

Нин Тао перевернулся и поднялся из тела Тан Цзисяня, начав с трупа, который собирался наброситься на него одним ударом. Удар чувствовался, как будто он был на теле настоящего человека, и трупщик буквально улетел, сбив несколько трупов.

"Заканчивай!" Тан Цзисянь снова выпустил чашу для охоты на демонов.

Внезапно из тела трупа поднялся черный дым, чашу демона собрала черный дым, труп тоже упал на землю.

В этой операции нет ничего плохого.

Но как долго мы должны делать такие точечные убийства?

Глаза Нин Тао внезапно переместились на лицо труповщика, и он замер на мгновение. Лицо, с которым он был не чужим, было лицом глухого студента, которого он пытался спасти, но этого не сделал. В тот день он видел, как она умерла и сгорела дотла, но как она снова вышла из земли?

За этот короткий промежуток времени Тан Цзисянь собрал еще несколько трупов, но, к сожалению, постоянный поток трупов пришел со всех сторон. Это пространство наполнено звуками плача призраков и завывания, а воздух наполнен зловонием трупов, от которых люди болеют.

"Разве ты не пытаешься убить меня? Давай, ты!" Голос Белого Святого, запах победы в руках.

Нинг Тао вибрировал голосом и скандировал: "Я отдыхаю в моем зародыше, я слышу звук Авеню!"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0286 Глава 50 Трюк по центру.**

0286 Глава 50 Трюк по центру Когда!

Божественный колокол ударил, и колокол прозвучал в сознательном мире Нинг Тао, в то время как первое предложение Чтения Твоей Сутры было раздавлено во всех направлениях в этом странном пространстве.

Звук перемежался с особой духовной силой владельца Небесной клиники, и куда бы ни пошли звуковые волны, люди-трупы разваливались на части. Зрелище было похоже на восход солнца, рассеивающего тьму!

Но в этом странном пространстве слишком много трупов, и звуковые волны с особой духовной силой поглотят все трупы, прежде чем их можно будет "рассеять".

Остальные приливы и отливы трупов в целом подскочили в направлении Нин Тао и Тан Цзисянь.

"Убей! Убей! Убей его!" Белый Мудрец рычал, как сумасшедший.

Нинг Тао открыл рот: "Я отдыхал в моем зародыше и слышал Великий Звук Дао".

Чёрт!

Божественные часы бьют.

Звуковые волны с особой духовной силой вновь пробивались во всех направлениях, а проносившиеся трупы были похожи на приливную волну.

Все жуткое пространство, ни одного трупа нет, и все, что происходит, похоже на визуальное пиршество в фильме ужасов, который реальен, когда его смотришь, но чувствуешь себя иллюзией потом.

Бай Шэн посмотрел на Нин Тао, его глаза были наполнены обидой, и его лицо было жутким выражением. Он только что был похож на командира тысячи войск и лошадей, чтобы атаковать Нин Тао и Тан Цзисянь, большая постановка, большая сцена, но Нин Тао использовал только пятьдесят центов уступает трюку, чтобы сломать свою тысячу войск! И что его еще больше злит, так это то, что даже если он стоит 50 центов, Ning Tao все равно может использовать его неограниченное количество раз!

Нин Тао нарисовал ноги и бросился к Бай Шенгу, с лестницей под ногами, его ноги были похожи на бегущую на высокой скорости однородную беговую дорожку, одна ступенька была в несколько метров, каждая секунда была в несколько ступенек!

Вот это настоящий шаг!

"После того, как он сломан!" Когда он бежал на большой скорости, Нинг Тао закричал.

На самом деле, не дожидаясь его напоминания, Тан Цзисянь уже активировался, сделав один шаг и прыгнув вперед, и фактически оставил его позади, приблизившись к Бай Шенгу первым.

Тан Цзисянь повернул мантию спускающегося демона в сторону Тан Цзисяня.

Нин Тао велел ей обойти и отрезать Бай Шенгу задний ход, но она не была солдатом Нин Тао и не была приспешником Нин Тао, она не слушала приказов Нин Тао. Более того, с тех пор как началась война, она была так смущена Бай Шенгом, но Нин Тао - это вся ярость, так как она может быть готова?

Вихрь появился в нисходящей чаше демонов, и внезапно появилась огромная сила всасывания.

Бай Шен хладнокровно ворчал и дал яростный пощёчину на Урн Поглощающего Духа.

Базз!

Вихрь в нисходящей чаше демона внезапно вздрогнул, чрезвычайно нестабильным, и его сила всасывания была также слабее, с большим запасом.

Бай Шен внезапно вскочил и приземлился на дно урны, обращенной к небу, и урна, пожирающая дух, также рухнула под этим шквалом давления от него, ее рот, направленный на Тан Цзисянь.

Сердце Нинг Тао внезапно опустилось, он снял рот и заревел: "Будь осторожен..."

Ноги Тан Цзисянь немного коснулись земли, и ее тонкое тело переместилось в сторону.

Бряк!

Грубая демоническая энергия, как рот урны, вырвалась из духа, поедающего урну, как горный поток!

Тан Цзисянь уклонился, но Нин Тао пострадал первым.

Время было настолько коротким, что у Нинг Тао не было времени открыть дверь удобства и использовать последний ход против Пожирателя Духов, чтобы иметь дело с Пожирателем Духов. В момент, когда Танг Цзисянь уклонился, он произвел три последовательных выстрела в рот урны Пожирателя Духа.

В то же время, когда зажигаются три спички, три рафинирующие пули заряжены в сторону демонической энергии, как горный поток.

Бряк!

Первая пуля столкнулась с демонической энергией предыдущего абзаца, а духовная энергия, несущаяся на рафинирующей пуле, в сочетании с духовной энергией большого количества духовного материала, образовавшаяся энергия спирального удара мгновенно уничтожила ее!

За этим последовали вторая и третья, и две рафинирующие пули столкнулись с серединой и концом сексуальной энергии демона, соответственно. Это как автомобильная авария на шоссе. Обе стороны погибли!

Бай Шенг был совершенно ошарашен, его настроение в этот момент было за пределами слов.

В двух предыдущих атаках Нин Тао использовал 50-центовый трюк, чтобы взломать даже если, но в третий раз все же пришло, на этот раз, хотя это было уже не мандаринское заклинание, это было заклинание баржи, которое взломало сильнейшую атаку Пожирателя Спиритов в трех атаках подряд!

Это не научный трюк, но это определенно не 50-центовый трюк, каждая изысканная пуля стоит дорого, и плоть Нин Тао болит каждый раз, когда он делает выстрел.

Через некоторое время, что Бай Шенг был ошеломлен, Нин Тао уже бросился в непосредственной близости от Бай Шенг и Поглощающий Дух Урн.

Нюхать!

Из изысканного баржевого пистолета снова раздался звук спичечного выстрела, и пуля с черно-белой траекторией пролетела в сторону урны Пожирателя Духов.

Каждый раз, когда Урн Поглощающий Дух начинал атаку, у него было немного времени на накопление энергии, эта атака была чрезвычайно мощной и потребляла больше энергии, поэтому время накопления энергии было больше. В прошлый раз, после того, как Дух Урн запустил ту же атаку, горное брюшное пространство рухнуло, и у Нинг Тао не было шансов дать отпор, поэтому на этот раз он бы упустил свой шанс!

Как во сне, Белый Святой шлёпнул свою ладонь в сторону Урна, пожирающего дух.

К сожалению, как он может быть быстрее пули?

Не дожидаясь того, как он ударит по Урну, рафинирующая пуля погрузилась головой в черный, похожий на чернила вихрь во рту Урна, и сцена была похожа на пролетающий метеор, летящий в черную дыру во Вселенной.

Базз!

С жужжащим звуком, хотя Питающийся Духом Урн не развалился на части, как представлял себе Нинг Тао, темный, похожий на чернила вихрь во рту Урн дрожал дважды, а затем развалился на части, открывая зеленую, призрачную внутреннюю стену.

Нюхать!

Рафинирующая баржа на мгновение остановилась, и еще одна рафинирующая пуля пролетела в сторону урны Урн, питающейся духом.

В этот критический момент ладонь Бай Шенга, наконец, догнала, и его правая ладонь ударилась об урну Пожирателя Духов, а Пожиратель Духов в одно мгновение отвалился.

Тем не менее, "пожирающий урн" был защищен, но...

Чау!

Это уточнение пуля мгновенно пронзил в бедро Бай Шенг, который только что показал свое тело, и одна из его ног взорвалась, его бедро было задушено в целлюлозу спиральной силой, оставив только теленок ноги, но и летать в небе.

"Заканчивай!" Тан Цзисянь бросилась, и мантия спускающегося демона в ее руке была направлена на Бай Шэна.

"Фууууу!" Бай Шен выпустил гневный рев, обернул руки вокруг Пожирателя Духов, поднял Пожирателя Духов и захлопнул в Tang Zixian.

Во рту урны уже был еще один темный, похожий на чернила вихрь, и уже через некоторое время он закончил накапливать свою энергию. Эта рафинирующая пуля только что не уничтожила ее, а лишь временно нарушила ее энергетическую структуру.

Тан Цзисянь была ошеломлена и скрутила ее спину в воздухе, ее тело изменило направление в пустоту, из которой она не могла черпать силы и переместилось в сторону. Только в следующую секунду после смены направления, ее левая рука повернулась в направлении Бай Шенг.

Ого!

Клок холодных звезд полетел к Бай Шенгу, а затем пронзил в его желудок, мгновенно разбрызгивая кровь предложения.

Если бы он не сломал ногу и не держал урну Пожирателя Духов, чтобы заблокировать его вид, Бай Шенг легко бы уклонился от темного оружия Тан Цзисяня. Однако, в этом мире никогда не бывает "если".

Бряк!

Пожиратель Духов извергал облако демонического огня, и в звуке демонического плача тяжело раненый белый святой удерживал Пожирателя Духов, подметающего назад.

Его целью был Нинг Тао, и всегда им был Нинг Тао.

Пожирающий Урн, который он держал в руках, был похож на большой огнеметный пистолет, подметающий везде, где бы он ни подметался, это было огненное море!

Тем не менее, огненно-дышащий дух урны, которая пронеслась к нему, стоял лицом не к Нин Тао, который был застигнут врасплох, а к арочной дыре, черной, как чернила.

Нин Тао стоял по ту сторону двери с улыбкой на лице, только эта улыбка давала холодное, ледяное ощущение до костей.

В тот момент, когда Бай Шенг увидел Дверь Удобства, переполох Урна, питающегося Духом, уже поспешил внутрь.

Трудно поймать воду, не говоря уже о пожаре.

Базз!

Звук штатива!

Этот голос был как гром, это был гнев небес!

Бряк!

Энергия горной волны устремилась обратно в дверь удобства, духовная урна не имела ни малейшего сопротивления, и была разбита на куски в аварии!

Тело белого святого в тот самый момент также казалось прижатым горой, лежащей на земле, истекающей кровью из семи отверстий, неспособной двигаться!

Тан Цзисянь была ошеломлена, она не могла поверить в то, что она видела, она не осмелилась приблизиться еще больше, энергия была настолько мощной, что это заставило ее вздрагивать!

Однако эта энергия ни в коей мере не повлияла на Нинг Тао.

Нин Тао шагнул вперед, схватил Бай Шенга за руку, когда он прыгнул назад, и исчез в дверь удобства вместе с ним.

"Эй!" Только после этого Тан Цзисянь сорвался, и она яростно преследовала его.

Ужасная энергия исчезла, и из пустоты упала на землю обычная палочка с рецептом.

Земля здесь все еще была темной и красной, как будто она была пропитана кровью. Однако она медленно "растворяется", обнаруживая сорняки, деревья и камни, где она растворилась. Небо также становилось ярче, некоторые голубые небеса и белые облака смутно видны. Это причудливое пространство, очевидно, было связано не только с теми двенадцатью каменными башнями Зодиака, но и с Урном Поедающим Душу. С уничтожением "Поглощающего урана" больше невозможно было поддерживать ту реальную иллюзию, которая была у него раньше.

Тан Цзисянь посмотрел на обычную палку с кровяным замком, которая была упала на землю и замерзла на полминуты, а затем внезапно вспыхнула: "Нин Тао, ты ублюдок! Пересечь реку и снести мост!"

У нее было бесконечное любопытство по поводу клиники Нинг Тао, но даже в этом случае Нинг Тао не взял бы ее туда.

"Ты ведь не возьмешь меня? Ну, ты не получишь ничего из этого!" Тан Цзисянь протянула руку помощи и подобрала фрагмент Души, поедающей урн, но именно с таким захватом она почувствовала, как будто ее укусила ядовитая змея, ее тело было холодным, а разум наполнился звуками плача призраков и завывания.

Пожиратель Душ Урн занимает 10-е место в списке десяти лучших злых оружий, даже если остались только фрагменты, это все равно Злое Оружие!

Тан Цзисянь скрестила ноги и села, ее рот был наполнен словами, и белый и туманный флуоресцент тихо исходил из ее тела, выглядящего святым, как фея.

В то же время на верхнем этаже технологического здания "Новый мир" внезапно разбилось окно от пола до потолка в кабинете Белого Святого, и в окно прорвались три силуэта.

Инь Мо Лан, Бай Цзин и Цин пришли за ним.

За тремя демонами не было страховочных тросов, а разбитое закаленное стекло было подвешено в пустоту, ни один кусок не упал на землю.

Нин Тао послал сообщение трем демонам перед рукой, три демона на крыше, чтобы встретиться, три демона честно ждали на крыше, но ждали полдня, не двигаясь, Цин погоня не могла утонуть, с крыши прыжок вниз, врезался в окно закаленного стекла пола и бросился в офис. Она поспешила, и Инь Мейлан и Бай Цзин также ворвались с высоко поднятыми головами.

Однако кабинет Бай Шенга был пуст, и не было ни одной фигуры, только опрокинутый диван и обычная наклейка с нарисованным на нем кровавым замком, который упал на кофейный столик.

Бай Цзин вдруг вспомнил кое-что: "Приберитесь здесь, заберите все, что нужно забрать, пойдемте на первый этаж горы Инь".

Цинь Чжоу с удивлением сказал: "Разве мы не говорили убрать здесь Белого Святого, зачем мы едем на первый этаж горы Инь?".

Бай Цзин горько засмеялся: "Твой человек, наверное, пытается защитить нас, может быть....".

Цинь Чжуй нетерпеливо сказал: "Может быть, что? Давай, скажи это".

Белый Цзин пожал плечами: "Может, он кошка с тем парнем из Танга и не хочет, чтобы мы шли за ним".

Цинь Чжуй сказал: "Разве это не хорошо?"

Белый: "........."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0287: Злой Вождь казнен.**

Глава 0287: Засада злого лидера: клиника на небесах.

Нин Тао вытащил Бай Шенга из небесной внешней клиники и случайно бросил его на землю.

Штатив Добра и Зла был наполнен яростью, которая на самом деле была уже не злобным лицом, а свирепым, и даже когда Нин Тао увидел его, он не мог не подозревать, что он полетит вниз со штатива, налетит на тело Бай Шенга и укусит его заживо, а затем съест его.

Белый святой лежал на земле, как мертвая собака, с одной ногой, и его глаза, уши, рот и нос кровоточили от отвращения. Незадолго до убийства Нин Тао и Тан Цзисяня он все еще был погружен в чудесное ощущение того, что он бог, но теперь он оказался в такой жалкой ситуации, даже хуже, чем нищий на улице.

Дело не в том, что добро и зло в конце концов будут вознаграждены, а в том, что время еще не пришло.

Нинг Тао - "время" для Бай Шенга.

Нин Тао посмотрел на Бай Шэна, который лежал на земле, как мертвая собака, без малейшего выражения лица, и его тон был легким: "У вас есть что сказать?"

Белый святой прижал руки к земле и с усилием поднял голову: "Пффф!".

Но, не дожидаясь, пока он выплюнет Нин Тао со ртом, полным крови и воды, подобно горе власти, подавляющей вниз, его голова снова сильно ударилась о землю, челюсть треснула, и из нее вытекла свежая кровь.

Но он был, в конце концов, тысячелетним демоном, и даже с такой раной он все равно мог вынести ее и не плакал в мучениях. Только он выдержал это так тяжело, что каждая секунда казалась ему годом.

Нин Тао сказал: "Я сказал, что зло, которое вы сделали, записано в моей бухгалтерской книге, и я урегулирую счет с вами, как только придет время, теперь я урегулирую счет, и вы вернете его".

Он взял бамбуковый набросок бухгалтерской книги из маленького сундучка с лекарствами и поместил его на голову Бай Шенга.

По этой причине он привел Бай Шенга в Небесную внешнюю клинику, в последний раз, когда он убил Небесного Человека Тан, ему не удалось захватить Небесного Человека Тан в Небесную внешнюю клинику, он ничего не поймал. На этот раз это была возможность, он хотел знать, сколько злых мыслей и грехов он может заработать, захватив Злого Кайзера, или какие другие преимущества, поэтому он оставил Тан Цзисянь, чтобы захватить Бай Шэна живым в клинике, даже технологические заклинания, связанные с Николасом Конти было слишком много, чтобы заботиться о них.

Остальные люди - это люди, которые умирают за деньги, но он борется за деньги на медицину, но на деньги на медицину он не может даже купить чашу риса.

Бай Шэн хотел забрать книгу счетов Бамбук Джейн, который был нажат на голову, но он не мог даже поднять руку, гнев, отчаяние и боль мучила каждый нерв своего существа, он открыл рот, он хотел реветь, но только выпустить слабый голос, что только умирающий человек может сделать: "Eee..........................................................

Нин Тао взял бамбуковый набросок бухгалтерской книги и открыл его.

Появилось содержание Бамбуковой книги счетов: Бай Шенг, родившийся Змеиным демоном в третьем году правления династии Ханпин династии Сонг (1000 г. н.э.), Злой Вождь. Первое зло убивает мать, второе зло бичевает землю, и все злые мысли и грехи слишком многочисленны, чтобы их можно было записать.

Грехи Белого Мудреца настолько многочисленны, что в бамбуковых тетрадях используются только слова "слишком много, чтобы писать", показывающие, сколько зла он натворил.

Но...

"Неправильно!" Нин Тао немного нервничал и коротко сказал в бухгалтерской книге бамбука: "Вы сказали, что книг слишком много, чтобы писать, но, по крайней мере, должны быть десятки тысяч и сотни тысяч злых мыслей и грехов, не так ли? Ты меня кормишь!"

Прямой эфир захвата Бай Шенг изначально был очень счастлив, но теперь эта ситуация, Нин Тао чувствует себя как трудящийся-мигрант, который много работал в течение нескольких месяцев, ожидая, пока босс отправит деньги домой на Новый год, но босс сказал, что работа не делается хорошо, без оплаты.

Трудящийся-мигрант все еще может прыгнуть со здания, чтобы привлечь внимание общественности, завоевать симпатии общества и оказать давление на своего недобросовестного босса, но если он прыгнет со здания, то кого он покажет?

Но как раз тогда, когда Нин Тао проклялся и захотел проклясть, на почерке исчезла бухгалтерская книга по бамбуковому делу, и появилось новое содержание: это место злой лидер был удален, в следующем месяце клиника переехала, освобожденная от оплаты медицинских услуг, может открыть банковскую дверь.

Нинг Тао наконец-то почувствовал облегчение.

Тем не менее, он чувствовал, что есть еще немного ямы, клиника обновления деньги клиники удвоилось всего четыре тысячи, даже если он пошел, чтобы открыть дверь склада медицинского оборудования, это только пять тысяч, белый святой такой порочный лидер, его тело только девять тысяч злых мыслей и грехов?

"Имейте мужество... просто убейте меня..." Бай Шенг наконец-то высказал предложение, жить так для него было на самом деле труднее, чем умирать.

Нин Тао собрал бамбуковый блокнот и случайно положил его в маленькую коробку с лекарствами, а затем он присел на корточки рядом с Бай Шенг и посмотрел на него молча. На этот раз, впервые в истории, в буклете не был поставлен диагноз "рецептурный контракт на злые помыслы", то есть ему не обязательно писать рецептурный контракт на злые помыслы и давать Бай Шенгу прекрасный первичный рецепт Дана или что-то в этом роде. Теперь, когда эта ситуация, очевидно, закончилась для него, он просто хотел еще раз взглянуть на этого демона Змея Тысячелетия, который доставил ему столько хлопот.

Конечно, Добрый и Злой Трипод уже издал жужжащий звук штатива, создавая впечатление, что он похож на мясника, затачивающего нож. Энергетическое поле в клинике, которое подавляло Белого Святого, было гораздо слабее, что, вероятно, и говорило Белому Святому.

Подобно тому, как этот жужжащий штатив звучал, Бай Шенг вместо этого успокоился, и он, казалось, понял что-то, две слезы, вырывающиеся из его глаз.

Нин Тао сказал слабо: "Ты тоже умеешь плакать? И вы не думали о девочках, которых убили, как долго их родители будут плакать? Насколько печальны были бы их родители?"

Белый Мудрец сказал: "Не говори со мной об этом. Я родился демоном, я не причиняю вреда людям, так почему же я должен быть демоном? Просто я не могу смириться с тем, что мой план начать с денег только начался, и вот ты здесь. Если бы мне дали еще несколько лет, не говоря уже о тебе, даже с этой твоей клиникой, я был бы плоскостопием!"

Нин Тао не заботились о таких провокационных словах, но вместо этого улыбнулись: "Если ты сможешь сплющить его одной ногой, я тоже освобожден, тогда я могу даже поблагодарить тебя, но я уверен, что даже если тебе дадут еще десять лет, ты не сможешь этого сделать".

"Деньгами, деньгами..." прошептал Бай Шенг, крайне неохотно.

Нинг Тао сказал: "Это твое последнее слово на смертном одре? Ты не можешь забыть эту дурную практику, пока не умрешь.

"Вы когда-нибудь слышали поговорку о том, что человек умрёт, и его слова будут хорошими?"

Нинг Тао слегка застыла: "Что ты пытаешься сказать".

"Этот день вот-вот изменится, и разрушение Духовной Древности - это только начало, часть заговора".

"Какой заговор?" Сердце Нинг Тао было поражено.

"Легенда гласит, что есть трансцендентное существо, которое разграбило ауру этого неба и земли, чтобы заставить это небо и землю распасться и затем полностью уничтожить". Это небо и земля - одна эпоха каждые 100 000 лет, и последней эпохой была Духовная древность. Это век технологий, но он недалек от великой катастрофы в 100 000 лет. Единственный способ жить - это пробиться сквозь барьер и вырасти в бессмертие".

Нинг Тао был в ужасе: "От кого ты это услышал?"

Бай Шенг не говорил, но две слезы скатились с его глаз.

Не потрудившись угадать, Нин Тао также мог догадаться, что это Инь Юэ Сакура сказал ему. Даже в этом мире, только Сакура Гинкюки принесет слезы на глазах злого лидера, как Бай Шенг, но в чем смысл?

Бай Шен вдруг поднял голову и посмотрел прямо в глаза Нин Тао: "Обещай мне, принеси эту пару моих глаз моей матери, она открыла мне глаза, но я слепой. Пожалуйста, скажи, что я знаю, что ошибаюсь, и попроси прощения".

Нин Тао сказал: "Я могу обещать тебе, но я не буду бастовать, я скажу твои слова Инь Юэ Сакуре, но я не могу обещать, что это простит и тебя".

"Понятно". Бай Шен вдруг поднял руки и выпустил шипение, как будто вырезал один из собственных глаз, а затем с трепетом вручил его лицу Нин Тао.

Нин Тао также убил довольно много людей, но видя Бай Шенг грубо и просто выколоть ему глаза и передать их ему, его кожа спины до сих пор покалывается. Тем не менее, он все равно взял пару глаз, которые Бай Шенг передал ему.

"Я... расскажу тебе... еще один секрет". Из-за боли голос Бай Шенга немного дрожал.

У Нинг Тао дрогнул разум: "Какой секрет?"

Однако как раз в это время the鼎 ревел от добра и зла, и зелёный дым испускался, мгновенно пожирая белого святого.

Нинг Тао был встревожен и закричал в зеленый дым: "Скажи мне, кто этот человек? Во что ты ввязался?"

Дым вспыхнул, как будто это глубокое горное и коварное море облаков, но реакции не последовало.

Нин Тао бросился в зеленый дым, но его глаза были полны зеленого дыма, где мог видеть Бай Шенг. Мало того, что он не мог видеть Бай Шенг, он даже не мог видеть Добрый и Злой Трипод и другие вещи в клинике, было такое ощущение, что он бросился в море облаков, его глаза были растеряны и безграничны.

В это время он не удивился бы, если бы толстоголовое божество внезапно вышло из моря облаков и сказало ему, что Дао не может вылетать из моей ладони, как бы ты ни летал.

Через мгновение Цин Дым вернулся в Трипод Добра и Зла.

Добрый и злой штатив вернулся в зрение Нин Тао, и все в клинике было нормально, но он чувствовал себя так, как будто только что пережил потустороннее путешествие, только с завязанными глазами и не видя всего этого.

"Разве ты не уничтожил его рано или поздно, но уничтожил его, когда он собирался раскрыть какой-то секрет? Ты с ним?" Нинг Тао ворчал в лицо человеку на Добром и Злом Триподе.

Но в такое утверждение не поверили бы даже самим себе, если бы Добрый и Злой Трипод был в сговоре с Белым Святым, как он мог убить Белого Святого? Удивительно, что есть чуть больше глупостей и чуть меньше бизнеса. Если бы мы говорили о бизнесе в начале и о глупостях позже, то такого сожаления не было бы.

Когда Бай Шенг умер, у него осталась только одна короткая нога и один глаз. Эти глаза были в руках Нинг Тао, черт возьми. Кажется, у него были глаза, и они были злыми.

Нин Тао использовал обычную палку для обертывания глаз Бай Шенг и положил их в маленькую коробку с лекарствами. Его шаги также были неконтролируемыми, когда он шел к хранилищу снадобий, и, глядя на плотно закрытую дверь хранилища, желание протянуть руку помощи и оттолкнуть его родился в его сердце.

Открывая библиотеку свитков для каллиграфии сутры, он получил "Твою сутру", хотя в настоящее время только два предложения, также застрявших на узком месте второго предложения, но первое предложение уже настолько бычье. На свитке "Кожа зверя" также есть выщипывающий талисман, оригинальный выщипывающий талисман и неправильно написанная версия выщипывающего талисмана - все это имеет магические эффекты. Так что ты получишь, когда откроешь этот арсенал?

Любопытство в сердце Нин Тао становилось все тяжелее и тяжелее, а его желание открыть дверь хранилища снадобий становилось все сильнее. Он также буквально поднял руку, готовый открыть дверь. Но как раз в тот момент, когда он собирался прикоснуться к куименам, он вдруг вспомнил что-то и в панике убрал руку. Затем он сделал большие шаги к стене замка, открыл замок с кровью и вошел, не оглядываясь назад.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0288: Равномерное распределение трофеев**

Глава 0288 Равномерно разделяя порки в сером и жутком пространстве, Тан Цзисянь все еще сидела скрещенными ногами на земле, ее тело излучало сверкающий белый и священный свет. Санскритские звуки продолжали исходить из ее рта, предположительно, скандируя сутры. Даже когда Нинг Тао открыла дверь и вернулась, она не остановилась.

Глаза Нин Тао двигались в одном направлении, и это хрустальное заклинание, похожее на хрустальный шар, не имело ни малейшего урона от предыдущей жестокой битвы. Просто, по какой-то причине, голографическая проекция, соответствующая часам апокалипсиса, все исчезло, и мяч потерял свой блеск, похожий на какой-то инструмент производства Франкенштейна, пытающийся связаться с инопланетянами.

Тело Гиндзуки Сакуры все еще было там, спокойно лежало на пропитанной кровью земле. А недалеко от него был еще один зеленый луг, на котором сиял лучик солнца, и дикий цветок в полном расцвете.

Нин Тао подошел, открыл маленькую коробку с лекарствами и вытащил обычную палку с рецептом, обернутую вокруг пары глаз Бай Шенга, затем поместил ее рядом с Серебряной Луной Сакурой и прошептал: "Это, я не знаю, как тебя называть, я просто буду называть тебя Старшим". Мои предшественники вырастили Бай Шенга и открыли ему глаза, но он причинил тебе вред. Могу себе представить, сколько угрызений совести и боли вы тогда испытывали, а сегодня я убил Белого Святого, чтобы вы могли покоиться с миром в Небесном Духе".

У Гиндзуки Сакуры не было ни половины ответа, ни, скорее всего, его не было.

Нин Тао, однако, продолжал говорить сам с собой: "Бай Шенгтян говорил до того, как ты его вырастил, но он причинил тебе вред, и он так сожалел об этом, что выколол себе глаза и попросил меня привести их к тебе для искупления". Он сказал, чтобы ты попросил простить его, а что касается прощения или нет, то ты сам решишь".

Шаги шли сзади, вместе с голосом Тан Цзисяня: "О чем ты там бормочешь?".

Не оглядываясь на нее, Нин Тао продолжил: "Старейшина, умерший скончался, так как тебя больше нет среди этого дерева, дай мне это дерево, я обязательно использую его в самых значимых местах и сделаю так, чтобы оно сияло и нагревалось".

Он сознательно говорил громче, затем протянул руку и тихо сбил Генсетцузакуру.

призвание!

Серебряный лунный сакура издает приятный звук, похожий на выдувание серебряного диска.

Нинг Тао воскликнул с волнением: "А! Спасибо за помощь! Спасибо, Сэнпай, за помощь!"

"Подожди!" Тан Цзисянь подошел к Нин Тао и посмотрел на лицо Нин Тао снисходительным взглядом: "Нин Тао, ты же не хочешь монополизировать это духовное дерево, не так ли?".

Нин Тао на мгновение расправил руки, невинное выражение лица: "Вы только что слышали, старейшина Серебряная Луна Сакура уже пообещал, это мысль старика, я не могу отказаться, не так ли?".

Тан Цзисянь внезапно сместила глаза, чтобы посмотреть на Серебряную Луну Сакуру, которая лежала на земле: "Старший, ваше тело будет передано младшему для погребения, если вы согласитесь, издайте звук". Сказав это, она также протянула руку к Сакуре Гинзуки.

призвание!

Гинзуки Сакура также издал звук, похожий на выдувание серебряного диска.

Тан Цзисянь сказал: "Видите ли, старейшина Серебряная Луна Сакура согласился, чтобы я похоронил ее останки, так что вы не собираетесь грабить тело в конце концов, верно?".

Нинг Тао: ".........."

"А как же Белый Святой?" Тан Цзисянь уставилась на Нин Тао, и ее два темных глаза были два бассейна с голубой водой, но, казалось, что в них была спрятана игла, которая в любой момент проткнет кого-нибудь.

Нинг Тао тоже не скрывал: "Он мертв, земля - его глазное яблоко, ты можешь проверить это сам, если не веришь мне".

Тан Цзисянь взглянула на два глазных яблока, размещенных на обычном знаке рецепта, явно не заинтересована в том, чтобы пойти проверить, она сказала: "Бай Шенг был убит нами вместе, вы признаете это или нет?".

Нинг Тао кивнул: "Признаю, просто я прикладываю больше усилий, а ты меньше."

"В любом случае, это не в руках, должно ли добыча быть разделена поровну?"

Нин Тао снова кивнул: "Да, я должен поделиться, но я должен поделиться большим, а ты - меньшим".

"Ты........................................................................................................................................................." Танг Цзисянь был в мгновение ока в бешенстве.

Нинг Тао засмеялся: "Это счастливое решение, я возьму две трети этой Серебряной Лунной Сакуры, а ты возьмешь одну треть. Я возьму две трети фрагментов урны, пожирающей дух, а ты возьмешь треть".

"Все кусочки Души, поедающей Урн, твои, а Серебряная Лунная Сакура принадлежит мне." Тан Цзисянь сказал.

Нин Тао взглянул на рассеянные по всему дому фрагменты Питающего Духом Урна и уже понял, что происходит в его сердце: "Каждый фрагмент этого порочного оружия пропитан кровью и населен остатками духа обиды, так что обычный человек очень сильно заболеет и может даже умереть, если прикоснется к нему". И ты даешь мне что-то настолько невезучее, скажи мне, какое у тебя душевное спокойствие?"

Тан Цзисянь казалась немного бессердечной, так как она избегала взгляда Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Однако, если я не попаду в ад, то кто попадет в ад?". Вот что я тебе скажу, я возьму куски урны Пожирателя Духов и мы разделим ее пополам. Если вы не согласны, то все кусочки "Поедающего Душу Урна" принадлежат вам и "Серебряной Луне Сакуре" - мне".

Он родился, чтобы быть посредником между добром и злом, к какому злу нельзя прикасаться? Даже если он будет первым, у него не будет никаких проблем, если ему это дадут.

Тан Цзисянь на мгновение засомневался и в конце концов кивнул. Она не знала, как Нинг Тао отреагирует, когда коснётся фрагмента Урн, пожирающего дух, но что касается плохого чувства, которое у неё только что было, не говоря уже о том, чтобы поделиться им с ней, она не приняла бы его, даже если бы он был напрасным.

"И что с ним делать?" Тан Цзисянь сказала, что, указывая на все еще хорошо сохранившиеся технические заклинания.

Нинг Тао сказал: "Конечно, это...."

Но прежде чем он смог закончить предложение, сферическая технология заклинания внезапно засветилась, и в мгновение ока в пустоте появилась голографическая проекция. Голографическая проекция, подвешенная в пустоте, была похожа на небесного бога, спускающегося в это странное пространство.

Это был первый раз, когда Нинг Тао увидел этого человека, но он знал, кто он.

Он был владельцем компании "Блэкфайер", Николасом Конти.

"Доктор Нинг, я представлял себе нашу встречу, но никогда не думал, что мы встретимся здесь таким образом." Голос Николаса Конти исходил от шаровидного мага, очень стандартного китайского, только голос был слишком низким и жутким, давая людям ощущение, что кусок льда обернут вокруг их рта и разговаривает.

Голос Нинг Тао тоже был ледяным: "Я здесь, чего ты хочешь?"

Николас Конти в тусклом состоянии сказал: "Знаете ли вы, почему я работаю с Белым Святым, чтобы дать ему такое оружие Дхармы, чтобы помочь ему заработать деньги, чтобы помочь ему начать свой план по вступлению в Дао из денег?".

"Имеет ли это хоть какой-то смысл? Разве это не рецепт "Поиска предков" Дэна? Бай Шенг посадил на тело Чжу Хунциня "Золотое змеиное принуждение", и он получил эликсир из тела Чжу Хунциня. Разве это не то, к чему ты стремился, рецепт Поиска Предков? Вот почему вы вторглись в Ботанический сад биотехнологии чертежа, построили план и взяли под контроль Лян Кеминга и взяли Линь Цинхуа. Все, что говорится - это не более чем культивирование Дэна, которое знает Линь Цинхуа, есть ли еще что-нибудь, чему может послужить Ваше сотрудничество с Бай Шенгом"?

"Ты очень умный, и не похоже, что Белый Святой ошибся, умирая от твоих рук." После паузы Николас Конти сказал: "Я знаю из уст Бай Шенга, что вы усовершенствовали таблетки для поиска предков, и таблетки, которые вы усовершенствовали, очень хороши". Это значит, что часть формулы у тебя в руках. Как насчет цены? Нет смысла так драться и убивать, я готов заплатить цену, которая удовлетворит тебя, чтобы получить от тебя кубик Дэна".

Не дожидаясь ответа Нин Тао, Тан Цзисянь сурово сказал: "Не могу дать ему!".

Николас Конти посмотрел на Тан Цзисянь: "Эта старая штука в твоей семье даже не осмеливается так со мной разговаривать, ты не боишься, что я истреблю одну из сект Тан за границей"?

Тан Цзисянь холодно ворчал, ''Хмф! Мы можем закрыть глаза на мелочи, но перед лицом такого великого добра и зла между нами нет места для сочувствия, если хочешь бороться, то борись!".

Лицо Николаса Конти было мрачным и страшным, и если бы он был здесь, то, вероятно, без колебаний нанес бы удар по Тан Цзисянь. У того, кто появился через заклинания технологии, был только один выбор, и он должен был смотреть в оба.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, теперь я говорю тебе очень ясно, не говори, что это формула "Поиск предков" Дэна, я не продам тебе даже холодную капсулу. Кроме того, у меня есть учетная книжка, на которой я пишу зло, которое вы совершили, и рано или поздно однажды я предстану перед вами, и я буду считать, и вы заплатите".

"Хахаха......" выпустили громкий смех от Николаса Конти.

Нин Тао и Тан Цзисянь просто стояли там, глядя на божественного Николаса Конти в пустоте, не шевеля мышцами, смеясь, как нерв.

Вдруг Николас Конти снова остановил свой смех: "В таком случае, тогда я не буду колебаться, убить вас, ребята, было бы на самом деле хорошим вариантом".

Внезапно осознав что-то, Нин Тао внезапно вытащил свой пистолет и выстрелил одним выстрелом в сферическое судно.

Однако боеголовка рафинирующей пули висела в пустоте точно так же, как она собиралась поразить сферическое оружие, вращаясь и вращаясь, но не могла продвинуться даже на сантиметр.

Голографическая проекция Николаса Конти исчезла, и как раз в тот момент сферическая мана внезапно излучила ослепительно сильный свет.

Нинг Тао был готов открыть кровяной замок.

Голос внезапно раздался со стороны: "Брат Нинг, где ты? Черт, что за свет такой сильный? Посещая свет?"

Это был голос Цинь Чжоу.

Нин Тао внезапно натянул ноги и перебежал в направлении, где был Цин Чейсинг, и издал рев "Вперед!".

Тем не менее, в этой ситуации, на самом деле, без приветствия Нин Тао, Тан Цзисянь активирован почти в то же время, как он, бросаясь в направлении Су Я, который преследуется Цин, со скоростью даже быстрее, чем он.

То, что кажется очень обширным пространством, на самом деле - это вся окружающая среда, а не столь обширная. Цинь Чжуй вырыла яму и только что перешагнула через пограничную стену Царства Иллюзий, и она не могла устоять перед тем, как прорвать рот, потому что только что вышла из ямы, и ее глаза были освещены сильным светом, излучаемым сферическим волшебным оружием.

Нин Тао повернул глаза и побежал к дыре в земле: "Цинь Чжоу, возвращайся, здесь все взорвется! Быстро!"

"А?" Цинь Чжоу издал испуганный крик и схватился за голову.

Тан Цзисянь взял вертикально облако лестницы и погрузился головой в подземную пещеру.

В царстве бегства, она, казалось, обладала даром Божественных Предпочтений.

Нин Тао не мог не проклясть в сердце, а также прыгнуть и выкопать себя головой в яму в земле. Момент в отверстие, его голова сильно ударилась о дискету. Он вдруг понял, в какую часть Тан Цзисяня он попал, и на его лице вдруг появилось странное выражение лица.

Но как раз в этот момент ноги Тан Цзисяня внезапно прижались к его плечам, и тянущая сила проникла сквозь него, мгновенно вытаскивая его наружу.

Тот, кто вытащил этого человека, был Цинь Чжуй, но это вытаскивание из двух человек сделало ее ошеломленной на мгновение.

Выйдя из земли, Нин Тао оглянулся назад, и перед ним был густой серый туман, и в некоторых местах можно было видеть только деревья и горы, но и это тоже было размыто.

Это место - гора Инь.

Рамбл!

В густом тумане внезапно раздался мощный взрыв.........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0299: Открытость и честность**

В момент взрыва большая площадь серого тумана распухала наружу, и сквозь нее сиял зеленоватый, но не интенсивный огонь. Затем область серого тумана обрушилась к центру, и после того, как туман поднялся, чтобы обнаружить выжженную черную землю, все деревья и камни были уничтожены, а земля покрыта толстым слоем серого пепла.

Эти десять каменных башен полностью исчезли, и не было никакой информации о том, какая куча каменной пыли принадлежала им. Гинзуки Сакура также был разорван на куски, и к первому взгляду осталась одна десятая от оригинала. Подавляющее большинство осколков Урна, пожирающего душу, также было уничтожено, оставив лишь несколько осколков.

"Этот парень, наверное, уже знал, что ты собираешься убить Белого Святого, поэтому он все устроил." Тан Цзисянь сказала с видом сердцебиения.

Нинг Тао молчал, но его глаза были ужасно холодными.

Император Николай Конти уже несколько раз проводил военные операции на земле Китая, убивая людей без угрызений совести, грабя вещи без угрызений совести и даже пытаясь убить его несколько раз, даже если император Николай Конти не был следующим злым вождем, которого нужно было устранить из Небесной клиники, он все равно хотел убить его!

Тан Цзисянь затем сказал это, а также перестал говорить.

Нинг Тао вошёл в наполненную пеплом землю и собрал один за другим фрагменты Серебряной Луны Сакуры и фрагменты Души, поедающей Урн.

Тан Цзисянь не последовала за ним, и как раз в тот момент, когда Нин Тао собирала кусочки, она переключила свой взгляд на Цин Чжуй и Бай Цзин. Нетрудно определить личность Цинь Чжуя и змеиного демона Бай Цзина с ее даосским мастерством. Она, казалось, придумала некоторые слова Мастера Сокола, и ее выражение было несколько странным.

Цин Чжуй и Бай Цзин также смотрели на Тан Цзисянь, две сестры не смотрели на одно и то же. В то время как глаза Цинь Чжуй были наполнены любопытством, Бай Цзин был наполнен осторожностью и даже немного враждебности.

Они никогда по-настоящему не встречались с Тан Цзисянь, потому что на Азиатском технологическом форуме Тан Цзисянь использовала талисман долины Инь, чтобы изменить свое тело и внешний вид. Но даже если Нин Тао не ушла без представления, и они, и Инь Мо Лан знали её личность.

"На что ты смотришь?" Голос Бай Цзина был холодным.

Тан Цзисянь на данный момент не отреагировала, но Цинь Чжоу слегка замерзла, очевидно, она не ожидала от сестры такого отношения. В конце концов, этот танский цзиксиан приложил много усилий в операции против белого святого, и без танского цзиксианца одного в гнезде противника было бы трудно для Нин Тао приблизиться к белому святому, не говоря уже о том, чтобы выследить его.

После короткого периода молчания Тан Цзисянь сказал: "Вы - два змеиных демона, которые следуют за доктором Нином, я даю вам совет, оставьте его, это хорошо для вас и для него".

Не дожидаясь того, что сказал Бай Цзин, Цинь Чжуй был в ярости: "О чем ты говоришь ерунду?

Тан Цзисянь слабо сказал: "Ты знаешь, что я говорю, люди и демоны - это не одно и то же, и ты идешь против Небесного Дао, будучи вместе, это не закончится хорошо".

Чау!

Пара змеиных когтей Цинь Чжоу были развязаны, настолько острые, что даже воздух вокруг ее тела внезапно замерз!

Белый Цзин холодно сказал: "Не думай, что я не могу сказать, что у тебя на уме, ты думаешь, что чашка с демонами, которую ты несёшь, может справиться с нашими сёстрами? Хочешь верь, хочешь нет, но мы убьем тебя!"

Тан Цзисянь хладнокровно ворчал: "Думаешь, я тебя боюсь? Нет пути назад, когда ты стреляешь из лука, так что думай, прежде чем это сделать!"

Чау!

Пара змеиных когтей Белой Цзин также были развязаны, глаза ее были свирепы и готовы нанести удар в любой момент.

Инь Мо Лань спокойно движется позади Тан Цзисяня, и как только Цинь Чжоу и Бай Цзин нанесут удар, он, естественно, сделает то же самое.

Три демона стояли в треугольнике, и в каком бы направлении не прорвалась Тан Цзисянь, ее сторона и спина будут атакованы двумя другими. Ее ситуация оказалась в тяжелом положении, но она все равно выглядела такой спокойной и совсем не паниковала.

"Доктор Нинг, ваши люди убьют меня." Танг Цзисянь внезапно сказал вслух.

"Что вы, ребята, задумали? С этим ссорным кунг-фу, может быть, придет и поможет мне забрать мои вещи". Нинг Тао ворчал, обнимая кучу мусора и гуляя. На самом деле он закончил подбирать его, и причина, по которой он говорил это, была в том, чтобы снять напряжение вон там.

Она женщина из клана Тан, у нее в глазах убийца, и в будущем она станет врагом.

"Убей ее!" Глаза Цинь Чжуй сверкали от ярости.

Тан Цзисянь, однако, улыбнулся и сказал: "Доктор Нин, я не верю, что ты убьешь меня, если ты потворствуешь их убийству, тогда какая разница между тобой и Бай Шенгом"?

Нин Тао имеет головную боль, с точки зрения прибыли, убийство Тан Цзисянь в это время было бы самым выгодным, но это также правда, что если он убьет Тан Цзисянь в это время, или потворствует Бай Цзин, Цин Чжуй и Инь Мейлан, чтобы убить Тан Цзисянь, это было бы убийство осла, в чем разница между ним и Бай Шэн? Кроме того, Тан Цзисянь рисковал своей жизнью, чтобы углубиться в гнездо врага, чтобы помочь ему убить Бай Шенг, который показал, что она была достойным человеком, и, как естественный посредник между добром и злом, владелец Небесной внешней клиники, как он мог сделать такую вещь?

Даже если в будущем они станут врагами, им придется столкнуться друг с другом под прямым углом и сражаться на поле боя, вместо нынешней практики издеваться больше и убивать меньше.

Увидев молчание Нин Тао, Бай Цзин нахмурился: "Брат, у тебя правда роман с этой женщиной?"

Нинг Тао горько засмеялся, "О чем ты говоришь? Дон, девочка, иди".

Тан Цзисянь сказал: "Где моя сакура Гиндзуки?"

Нин Тао расстался с частью фрагмента Сакуры Серебряной Луны и передал его Тан Цзисяню: "Твой Старый Предк Небесный Человек Тан и Белый Святой находятся в одной категории, оба находятся на одной стороне Злого Вождя, ты идешь на запретную землю Секты Тан, это маленький остров в сердце реки, на острове есть долина рифта, спускайся вниз и посмотри на него".

Тан Цзисянь не говорил.

Нин Тао затем сказал: "Чтобы одолжить фразу из того, что вы только что сказали, нет обратной стрелки, когда вы открываете лук, так что вы должны тщательно думать, когда вы делаете это в будущем".

Тан Цзисянь хрюкнул мягко и ушел, сжимая маленькую пучок серебряных кусочков лунной вишни, которые были похожи на дрова для дров.

Бай Цзин и Цинь Чжоу собрали змеиные когти.

Белый Цзин очень недоволен: "Брат, если ты не убьешь ее, зачем ты возвращаешь ее Серебряной Луне Сакуре? Это очень тонкий спиртовой материал".

Нинг Тао сказала: "Я не могу убить Белого Святого без нее, конечно, добыча должна быть разделена между другими".

Инь Мо Лан сказала: "Она женщина клана Тан, просто отпустите ее так, в будущем будут бесконечные последствия".

Нин Тао посмеялась: "Мы будем говорить об этом в будущем, даже если мы будем врагами, мы все равно будем достойно сражаться и позволим ей умереть с миром". Вы должны помнить, что я - хозяин Небесной внешней клиники, и что вы, культивирующие со мной, причиняете боль Небесам и вред разуму, и не можете делать вещи без морали".

"Хаха! Какой тангенс, мне нравится, что ты говоришь". Инь Мо Лан громко засмеялся и сказал: "Быть человеком означает быть правым. Если мы действительно убьем Тан Цзисяня без вашего убеждения сейчас, это будет действительно морально неправедно и не принесет пользы практике даосизма".

Белый Цзин слегка плюнул: "Ты ведь тоже же цветы на стенке, да?"

Инь Муран так не думал.

Нинг Тао положил на землю кучу фрагментов "Пирающего духа Урн" и фрагменты "Серебряной луны Сакура" и сказал: "Это все награбленное, берите все, что видите". Однако, Урн Поедающий Душу - это яростное и злобное волшебное оружие, на его фрагментах находятся очень сильные остатки обиды, это зловещая вещь, для меня нормально держать его фрагменты, интересно, будет ли у вас какая-нибудь неприятная реакция, если вы будете держать его".

Инь Мо Лан немного захотел взять кусочек Серебряной Луны Сакуры.

Но, не дожидаясь, пока он протянет руку, Цинь Чжуй сказал: "Мы все семья, так какой смысл разделять, и в будущем, если вы хотите усовершенствовать эликсиры, вы все равно должны перейти к духовному материалу".

"Ты становишься все больше и больше похожа на домработницу", - с улыбкой сказал Уайт.

Инь Мо Лан последовал за ним и изменил свои слова: "Я сохраню свою долю, когда она будет существовать на вашем месте, когда вы сэкономите достаточно в будущем, помогите мне немного усовершенствовать локомотив".

Нин Тао улыбнулся: "Хорошо, я оставлю его себе и приберегу достаточно, чтобы ты смог усовершенствовать свой локомотив".

На самом деле кусочков Сакуры Серебряной Луны было не так много, а когда Тан Цзисянь принимал в ней участие, их было еще меньше, они делились равномерно, так что каждый мог получить очень мало, что не имело большого значения.

Бай Цзин Си оглянулся и вздохнул: "Это гора Инь, я не ожидал, что старое логово Бай Шенга всегда было здесь. Жаль, что эти двенадцать каменных башен Зодиака, если бы они не были разрушены, мы могли бы также использовать их и сделать такую потайную базу".

Цинь Чжоу передал Нин Тао нормальную палку с нарисованным на ней кровавым замком: "Брат Нин, это то, что ты оставил в офисе Бай Шэна, я вытащил это. Женские вещи, я выбросил их на полпути."

Нин Тао вдруг вспомнил этих двоих и сказал: "Ты не видел даже двух учеников Белого Святого, Лю Сяньэра и У Сяолиня, когда входил в кабинет Белого Святого?".

Бай Цзин сказал: "Я тебя не видел, мы зашли и обнаружили, что тебя нет в офисе Бай Шэна, наверное, ты приехал в Инь Шань, так что я поспешил, и оказалось, что ты все еще здесь".

Инь Мо Лан сказал: "Я найду их и убью, чтобы покончить с последствиями".

Нин Тао сказал: "Не убивайте пока, я всегда чувствовал, что личность этих двух подростков немного странная, Бай Шенг - демон, но они - культиваторы". Белый святой упомянул человека в клинике на смертном одре и сказал что-то о том, что вошло, к сожалению, не дождавшись, пока он закончит свой приговор, Добрый и Злой Трипод истребил его".

Инь Мо Лан сказал: "Я понимаю, тогда я возьму живого и принесу его обратно, чтобы ты спросил".

Нин Тао кивнул: "Тогда старейшине Инь будет тяжело".

"Один из моих, не за что, тогда я позабочусь об этом сейчас." Инь Муран сказал и ушёл.

Нин Тао сказал: "Его вид приходит в клинику, вы бы сказали, несчастный?"

Белый Цзин внезапно засмеялся: "Это просто жалко, так больно, сестренка, возвращайся сегодня и добавь еды для своего мужчины".

"Что съесть?" Цин спросил о нем.

Белая Цзин потеряла один из пальцев на лбу Цинь Чжуй: "Идиот, это вкусно, но люди едят людей, конечно, это ты".

То, как Цин Чжуй был вдруг просветлен, он посмотрел на Нин Тао, как будто он нес веревку и сеть в его глазах.

Нинг Тао в панике сказал: "Я должен забрать эти вещи обратно, вы, ребята, пойдете со мной к Вратам Удобства, или вы вернетесь сами?".

Цинь Чжоу поспешил сказать: "Ничего важного, я вернусь один, я не пойду в клинику".

Нин Тао было все равно, что думает Бай Цзин, он собрал на полу куски урны с духом и серебряной лунной вишней, открыл удобную дверь и вошел.

Обычные палочки, запертые в крови, трепещут.

Белая Цзин сказала: "Сестра, полотенце тети твоего мужчины пропало, убери его".

Цинь Чжоу: ".........."

Тем не менее, она зажала обычную палочку с нарисованным на ней в руке кровавым замком.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0290 глава техника ткачества тианбао**

0290 Глава Тяньбао Техника ткачества В клинике за пределами неба царила тишина, лица людей на Добром и Злом Триподе были закрыты, а белые добрые ци и черные злые ци запутались и танцевали в воздухе, как две морские водоросли, танцующие в морской воде, скручиваясь в один момент в форму "S", а затем в форму "X".

Нин Тао поместил на полку кусочки Урна "Поедающая душу" и кусочки Сакуры "Серебряная луна". Он уже подумывал использовать кусочки Урна "Поедающая душу", чтобы усовершенствовать свои часы "Шепот".

Есть причина для этой идеи.

В часы Whisperer было добавлено большое количество облачной руды, и через облачную руду он смог улавливать звуки из прошлого времени и пространства. Фрагменты Пожирателя Духа содержат много остаточной обиды души, которая также является "прошлым" в природе, и при добавлении в нее может вызвать волшебную реакцию культивирования. Но что это за Реакция на Культивирование?

Однако, это должно быть отложено.

Стоя в центре клиники, Нинг Тао посмотрел на дверь библиотеки свитков варп-каллиграфии, которая уже была открыта, а затем посмотрел на дверь библиотеки нераспечатанного зельевого оборудования, до сих пор не решив, какую именно дверь открывать.

Его любопытство никогда не прекращалось по поводу того, что именно находилось в арсенале эликсирного оборудования, что и послужило причиной того, что он медленно принимал решение.

Время, когда Нин Тао вдруг вспомнил что-то, ударил по голове и отругался: "Я не дурак? Бамбуковая книга позволяет мне открыть дверь склада, мне нужно всего пять тысяч денег на диагностику добра и зла, чтобы открыть магазин снадобий, если я пойду открывать склад, я сэкономлю пять тысяч денег на диагностику добра и зла, в будущем мне понадобится десять тысяч денег на диагностику добра и зла, чтобы открыть второй склад каллиграфических свитков, я не буду терять деньги".

Думая так, он, не колеблясь наполовину, сделал большой шаг и подошел к двери библиотеки свитков искривления, толкнул ее, и вошел внутрь.

Пространство за первой дверью библиотеки пустое, даже деревянный ящик был сделан им в руну, но это пространство может быть использовано, но что использовать его для, Нин Тао на мгновение не думал хорошо.

Нин Тао подошел прямо ко второй двери казначейства, протянул руку и, засунув ее внутрь, толкнул внутрь.

Шарлатан...............

Дверь курятника открылась.

Напротив него находилась другая комната площадью двадцать или тридцать квадратных метров, пустая, в середине комнаты стоял только деревянный ящик. На противоположной стене находится еще одна дверь с табличкой на перемычке, на которой написано "Свитки Писания Библиотеки III".

Ситуация, в которой оказался Нин Тао, совсем не удивила, но его сердце все равно породило доброе безмолвное чувство. После того, как вы открыли Scriptural Roll Library, вы открыли Scriptural Roll Library, вы открыли Scriptural Roll Library, вы открыли Scriptural Roll Library. А потом пять, шесть, семь, восемь, девять, девять?

Если это так, сколько времени понадобится, чтобы эта дверь открылась? Пессимистический прогноз состоит в том, что его можно довести до смерти.

Дверь не двигалась, затем он снял свою бухгалтерскую книгу и увидел надпись, что для открытия двери нужно 20 000 долларов.

Эмоции Нин Тао мгновенно вспыхнули: "Двадцать тысяч! Почему бы тебе не пойти на это? Я заработал 14 тысяч за убийство Уайт Сэйдж, не так ли? Ты хоть представляешь, насколько это было опасно, и сколько времени и средств на это ушло?"

Никто не ответил ему, только его голос коснулся стен во всех направлениях в пустой комнате.

Нин Тао на мгновение оправился и вернулся в деревянный ящик в середине второй комнаты, протянув руку и приподняв крышку.

Будущее - это то, с чем придется столкнуться в будущем, и самое главное сейчас - это правильно все уладить. Теперь, когда мы находимся на этом воровском корабле, мы можем управлять им только настолько, насколько сможем. Что касается капсулирования или не капсулирования, то когда это произойдет, пусть судьба решает!

Крышка была открыта, а внутри - изношенная книга со словами "Клиническое ткачество", написанными на обложке.

Нин Тао двинулся в своем сердце и тайно сказал: "Что, черт возьми, такое ткацкое искусство Тянь Бао? Это ведь не научит меня ткать, правда?"

Он поднял книгу, перевернул обложку, и на пожелтевшей бумаге было написано следующее: Эта техника сделана из небесных материалов и земных сокровищ, шелк нарисован сначала, затем обернут в шелковые шарики, и каждые двенадцать шариков могут переплетать семь футов ткани.........

Это действительно научило его вязать.

Но что практикующие врачи клиники "Небеса за пределами" изучают ткачество?

Нин Тао тоже был пьян и сопротивлялся желанию отказаться от ткацкой техники Тяньбао, но депрессия в его сердце исчезла, как только он посмотрел на нее.

В книге есть отрывок, в котором говорится, что ступеньки, ножи и пистолеты, сотканные с этой техникой, неуязвимы для воды, огня и отгораживают от зла и яда, и могут быть превращены в легальную одежду.

Нинг Тао смеялся: "Разве это не пуленепробиваемый жилет для культивирования? Если я научусь этому искусству ткачества "Небесное Сокровище", буду ткать ткань и сшивать ее в одежду, чтобы носить на теле, то какой стрелок испугается холодной стрельбы в спину?".

Если бы он действительно хотел такую одежду, то мог бы прикрыть лицо небьющимся веером и спеть "Good Han Song" перед штурмовой винтовкой или даже тяжелым пулеметом, который выстрелил в него в гневе.

Затем, глядя вниз, были нужны Небесные и земные сокровища и рецепты, а также руны, которые должны были быть вписаны кровью и духовной силой.

Нинг Тао был поражен, обнаружив в рецепте духовный материал "Готового вишневого дерева", и тут же подумал о фрагменте Серебряной Лунной Вишни, который он привез: "Разве Серебряная Лунная Вишня не является Готовым Вишневым Деревом? У меня есть этот духовный материал".

Затем он посмотрел вниз и нашел Ночной Цветок, этот материал духа также был доступен. Потом он узнал, что в формуле есть некий духовный материал, называемый "энергичным мхом", и его сердце внезапно пошевелилось, может ли это быть именно такой духовный материал мха, выбранный из Шэннунцзя?

В рецепте есть семь видов небесных и земных сокровищ, и если материал духа мха является "большим мхом", то в его руке три вида материалов, и ему нужно только собрать остальные четыре вида, чтобы ткать ткань и делать "одеяния".

Прочитав его, Нин Тао поместил Технику ткачества из Небесных Сокровищ в маленький сундук с лекарствами, а затем вытащил и деревянный сундук. Деревянные сундуки также являются спиртовой древесиной и могут быть использованы для изготовления рунической бумаги.

Нин Тао покинул клинику и вернулся в арендованный дом, Цин Чухао Бай Цзин не вернулся. Однако он не волновался, Белый Святой был уже мертв и больше не угрожал им, а теперь они фактически едят, чтобы обрести настоящую свободу.

Нин Тао вернулся в клинику за пределами неба, взял с собой красивую треногу благовоний и сломанную треногу, а также некоторые фрагменты духа, поедающего урну, открыл удобную дверь, ведущую в пещеру Павильона Мечей и вошел в нее.

Дверь, которая должна быть открыта, уже открыта, и искусство ткачества Тенпо ему нравится, и без арендной платы за переезд в клинику в следующем месяце, пришло время для него расслабиться и изучить, как модернизировать часы шептала.

Войдя в пещеру Павильона Мечей, шаги Нинг Тао все время шли в сторону Линг Тянь. Сначала он пересадил в духовную область ночные цветы и спиртовой материал мха, который он украл с территории одичалых Шенонгдзя, но, к сожалению, ночные цветы требовали постоянной температуры в тридцать градусов, и Нин Тао просто не мог удовлетворить свои потребности в росте, поэтому ночные цветы, высаженные в духовной области, все засохли. Моховые растения не такие раздражительные, но они все еще хорошо растут, и у одного из них рядом с ним есть маленький.

"Ты энергичный мох или нет?" Нинг Тао посмотрел на маленький кусочек яркого мха и почувствовал, как будто задает вопрос группе детей.

Моховые духи определенно не реагируют.

Нин Тао присел на корточки и аккуратно вырвал лист из мшистой спиртовой ткани и поместил его в рот.

Когда Ли Сичжэнь съел траву и написал "Сборник первоисточников", теперь он ест мох только для того, чтобы удостовериться, что то, что он кладет в рот, не является сильным мхом.

Этот маленький листок во рту - теплое ощущение, похожее на чили. Этот вкус все еще терпимый, ведь он уроженец горного города, есть чили не проблема. Но потом, с последующим жеванием, сок листьев пролился, и ситуация резко изменилась. Он чувствовал, как будто у него во рту закрутился огонь, и этот огонь мгновенно распространился по всему его телу! Каждый кровеносный сосуд струился красным пламенем, каждая кость ревела, и даже каждая клетка, казалось бы, была зажженной оранжевой лампой!

"А!" Нинг Тао не мог не выпустить жалкий крик, и из его открытого рта вырвалось дыхание, похожее на пар!

Бип, бип, бип!

Звук жуткого звона исходил от костей, это была реакция на то, что кости несли какой-то энергетический шок!

Бряк!

Дворец с грязевыми пилюлями вибрировал, и из него изливалась особая духовная сила, мгновенно подавлявшая болезненные ощущения общего пламени внутри. Тем не менее, Нин Тао видел, как его бицепсы бьются бесконтрольно, как будто страшная сила накопилась внутри!

Нин Тао вскочил и взорвал кулак о камень, который был намного больше его тела.

Бах!

С приглушенным звуком на поверхности камня появилась трещина под плотью и кровавым кулаком Нинг Тао!

Бах, бах, бах!

Двойной кулак Нин Тао обрушился на скалу, и трещины в скале росли все больше и больше, наконец-то лопнули!

Скала, весившая не менее двух-трех тысяч фунтов, была разбита им заживо, в то время как кулак не был даже клочком кожи, лишь слегка покрасневшим. Это было потому, что он сам имел защиту подушки безопасности "Духовная сила", если бы не защита подушки безопасности "Духовная сила", то я боялся, что его кулак уже давно был бы кровью и плотью.

Нет необходимости делать больше никаких доказательств, эти мхи духа материал, привезенный из Shennongjia является мощным мхом. Оглядываясь назад, неудивительно, что одичалые Шеннонцзя любили его есть, и большая часть ужасной силы одичалых Шеннонцзя эволюционировала из мощного мха.

"Прибавит ли мне одеяние сильного мха больше силы?" Нинг Тао не мог не догадаться, но энергичный мох он точно не собирался есть второй раз.

Размышляя некоторое время без единого результата, Нинг Тао начал давать шептунувшему модернизации. Сначала он положил часть кусочков Пожирателя Духа в горшок Мэй Сян, чтобы очиститься, и в процессе этого он обнаружил, что вся остаточная обида души, содержащаяся в Пожирателе Духа, была "закипела" и рассеяна, как клочок черного дыма. В конце концов, фрагменты Урна Поедающего Душу, который был помещён в Мэй Сян Дао, также растворились в чем-то вроде грязи, которая была легендарной Духовной Пастой для Усовершенствования Современного Оружия Дхармы.

После этого Нин Тао разбил часы сплетника и положил их в разбитый горшок, а затем добавил "Ремонт целлюлозно-бумажного комбината" (Spirit Pulp Refining Repair).

Снова и снова...

Что станет с шептуном с этим усовершенствованием?

Нинг Тао тоже не знал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0291 Шепот 2.0**

0291 Глава Шепот 2.0 Черно-белый Дан Огонь исчезает естественным путем.

Разбитый сплетник в разбитом горшке был нетронутым, только цвет становился все чернее и чернее, даже когда-то прозрачный циферблат кристалла был черным, как чернила, вихрь был едва заметен скрытый внутри циферблата, создавая впечатление миниатюрной черной дыры. Черно-белый узор превратился в кованое облако, как море облаков во время шторма, которое коварно и непредсказуемо.

Просто глядя на него, можно сказать, что это что-то!

Нинг Тао взял шепот и надел его на руки. Намек духовной энергии был введен и таинственная связь была мгновенно установлена между ним и Шепчущим Дозором. Именно в этот момент произошла волшебная и причудливая сцена.

Гидромассажная ванна на циферблате начала медленно вращаться, и из нее появились пятна света, как из звезд ночного неба. В то же время, было ощущение, как будто что-то вокруг него засасывается в вихрь энергии в циферблате, одно мерцание за другим, очень слабо.

Нин Тао был поражен в своем сердце: "Поглощающая энергия - это способность Урн, пожирающего дух, которая появилась на Шепотке". Но что поглощает Пожиратель Души - это плоть и кровь, энергию жизни, и какую энергию поглощает сплетник?".

Он был здесь единственным, так что это определённо не поглощало чью-то плоть и энергию кровяной души, если бы это было живое существо, то это были бы только те духовные материалы в духовном поле, но он чувствовал, что это не так, потому что духовная энергия, исходящая из духовных материалов, была чем-то, с чем он был очень знаком, в то время как то, что шептал поглощал, было таинственной энергией, которую он никогда раньше не встречал.

Но, не дожидаясь Нин Тао, чтобы выяснить, один, два, три, голос вдруг прозвучал в его голове: "Старый хозяин наклонялся задом наперёд всю свою жизнь, он умрёт здесь?".

Слова звучали старыми и утомленными и вызывали безошибочное ощущение упадка.

С движением в голове Нинг Тао, его взгляд также переместился над курганом грязи.

Под тем курганом земли были захоронены останки Сюань Тянь Цзы.

Сразу же после этого в его голове прозвучало больше голосов.

"Маньчжурский вход"? Старому господину Гуану насрать, земледельцам наплевать на земные вещи, ты идешь, не приходишь и не умоляешь меня, нет смысла умолять меня".

"Здесь мило, я просто останусь здесь и потренируюсь".

Все эти голоса были голосами Сюань Тяньцзы.

Посреди этих звуков на циферблате проецируется голографическая проекция, размытая, но при этом ясно и то, что это беловолосый старик с бессмертным стилем, который ходит по этой пещере, или сидит в ней, или дорабатывает зелье, как будто он живое человеческое существо.

Нинг Тао понял.

Все, что сплетник получил, - это энергия звуковой волны, которую Небесный Сын Сюань оставил в прошлом пространстве-времени, и энергия переполнения души, которая осталась в прошлом пространстве-времени!

Эта вселенная, ни одна жизнь и ни один объект не исчезают на самом деле, даже смерть - это просто преобразование материи и энергии во что-то другое, в существование в другой форме. Очень простой пример: кто-то срубает дерево, и дерево умирает, но оно становится палочками для еды, мебелью и бумагой, чтобы продолжать существовать. Когда человек умирает, вещество, составляющее тело, уходит в природу, а энергия души уходит в природу, чтобы существовать в новой форме.

Человеческий технологический прогресс до сих пор не смог доказать существование души, а тем более захватить энергию души, но Шептун теперь обладает этой способностью!

Отрезав духовную силу, циферблат шептуна остался неподвижным, а расплывчатая фигура Сюань Тяньцзы исчезла из его сознания.

Сердце Нин Тао было наполнено волнением, как он тайно сказал: "После того, как клиника движется, я собираюсь посетить Священную гору, дополненную остатками аллергической реакции на препарат Дэна "Поиск предков", и новая функция Шепчуна, не уверен, что я могу разгадать тайну жизни и смерти Чжу Хунъюй! И веера женщины в красном!"

Предыдущий сплетник на самом деле был просто переводчиком собачьего языка, что было эквивалентно куриному ребру, но после этого обновления, он, видимо, заменил винтовку Сяоми с танковой пушкой, что касается его текущей производительности, даже если Тан Цзисянь обменял ее Инь долине Талисман Дух Талисмана секрет рисования с ним, он не стал бы обмениваться им.

Нин Тао затем еще немного нащупал, и обнаружил, что кнопки на корпусе могут управлять переключением двух функций. Способность похожего на курицу двойника не исчезла в этом обновлении, но не ясно, что она была улучшена, в конце концов, здесь нет собаки, чтобы проверить это.

"Возвращайся и уже найди собаку, чтобы попробовать." Нинг Тао так думал в своем сердце.

Часом позже.

С наступлением ночи продовольственная улица в официальном городе переполнена людьми и оживленной сценой.

Небольшой магазин Ning Tao и две большие красивые женщины сидят, чтобы съесть официальную городскую специальную закуску конфеты без встряхивания.

Эти две красавицы - одна Цин Чжуй и одна Бай Цзин.

Цинчай изначально хотел спуститься вниз по реке, чтобы поймать рыбу, но Нинтао не захотел снова получить соленый рыбный суп, поэтому он предложил выйти, чтобы поесть официальную городскую закуску. Две сестры Змеиный Демон тоже были пожирателями в костях и согласились, даже не задумываясь об этом.

Не стряхивая ни одной миски сахара, Нинг Тао сказал: "Клиника переезжает в следующем месяце, по моим подсчетам, осталось еще семь дней".

"Так быстро?" Реакция Бай Цзина была немного неожиданной.

Цинь Чжоу с беспокойством сказал: "Брат Нин, хватит ли арендной платы?"

Нин Тао сказал: "Убейте Бай Шенга и не платите за аренду в этом месяце".

Цинь Чжоу с радостью сказал: "Великолепно, смерть Белого Святого можно считать несколько ценной".

"Говори потише", нарекал Нинг Тао.

Цинь Чжуй мгновенно понял и закрыл рот, а затем улыбнулся Нин Тао в смущении.

Внешний мир до сих пор не знал, что Бай Шенг умер, если бы эта новость вышла наружу, возможно, мир бы обсудил его смерть, и это стало бы сенсационной новостью для мира.

Со временем тема исчезновения Бай Шенга, безусловно, будет поднята, и тогда полиция вмешается в расследование, но в то время, кто может связать исчезновение или даже смерть Бай Шенга с врачом клиники?

"Переезжаешь куда-нибудь на этот раз, или не знаешь?" Бай Цзин спрашивал.

Нинг Тао улыбнулся и покачал головой: "Я не знаю".

Цинь Чжоу сказал: "Куда бы мы ни переехали, мы с сестрой будем поддерживать тебя, как сейчас".

Сердце Нин Тао согревается теплыми чувствами двух змеиных сестер демона, Цин преследует простой и милый, безжалостное сердце, готовое отдать все, что у нее есть для него. Эти двое на самом деле его правая рука.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Вам, сестрам, было тяжело, как насчет того, чтобы я угостил вас еще одной миской сахара или нет?".

Цинь Чжоу показал улыбку: "Хорошо, брат Нин, ты так хорош".

Тем не менее, Цзин Цзин Байк вздохнул и пробормотал: "Это глупо, просто миска клейких рисовых пельменей, не можешь ли ты быть немного амбициозным?

Цинь Чжуй дал белому Цзину взглянуть.

Белый пнул Цинь Чжуй под стол.

Тетя подала три миски сахара, не размахивая ими, и поставила по одной перед каждым человеком.

Нин Тао посмотрел на следы слез по углам глаз своей тети и не мог не спросить: "Тетя, что случилось?".

"Все хорошо, все хорошо..." тетя избегала взгляда Нинг Тао, и, скручивая голову, подсознательно подняла руку, чтобы вытереть угол глаз.

Как раз в это время туда вошли двое молодых людей, оглянулись на минутку, а потом пошли сюда.

Два подростка, один из которых был одет в кожу, имели рубашку с металлическим орнаментом, шиферную голову и татуировку со звездочками на шее. Другой окрасился в светлый цвет, а в правом ухе закрепилась преувеличенная серебристая круглая сережка. Оба мужчины были не очень старыми, и им было около двадцати лет.

Тетя, которая открыла маленький магазинчик, чтобы продавать конфеты, не бросив их, увидела этих двух юношей и вдруг занервничала.

Перед тем, как подошел молодой человек со светлыми волосами, раздался свирепый голос: "Чжоу Шуфэн, я вчера говорил вам, что наше терпение ограничено, где ваш сын? Пусть он выйдет и расплатится!"

Тетя, которую звали Чжоу Шуфэн, отрубила: "Я, я... я не знаю..."

"Нет? Ты будешь в порядке, не зная?" Молодежь с головой в стуле отпинала табуретку, и эта табуретка захлопнулась в подножие стола с громким звуком.

"Ты, нет, у меня... и гости здесь". В глазах Чжоу Шуфэня снова появились слезы, и она была настолько горька в сердце, что не осмелилась сказать ни слова о неповиновении.

Молодой человек сделал большой шаг вперед, внезапно вытащил сложенный нож и бросил его стуком, силой ударил ножом по столу, где трое Ningtao едят сахар.

При таком разрезе три миски сахара, которые только что были поданы на стол, подпрыгивали вверх и вниз, проливая большое количество сахарной воды.

В глазах Цинь-Чжуя промелькнуло зеленое сияние, и он собирался встать.

Нинг Тао протянула руку и схватила ее за руку.

Цинь Чжоу опять затих.

"Это место закрыто, убирайтесь!" Блондинка, покрашенная в молодость, была яростной.

Другие покупатели в маленьком магазине боялись этих двух яростных юношей и уходили из маленького магазина толпами.

"Эй, ребята, вы еще не заплатили!" Чжоу Шуфэнь торопился и хотел догнать и попросить денег.

Молодежь с окрашенными светлыми волосами толкнула ладонь на плечо Чжоу Шуфэня и жестоко сказала: "Ты тоже знаешь, что тебе нужны деньги? Твой сын должен нам денег и убегает, а сын должен матери, и ты должен отплатить сыну!"

Чжоу Шуфэнь больше не могла контролировать свои эмоции и плакала: "Ты заставляешь нас умирать, мой сын Ахай сказал, что он занял только 30,000 юаней, но он не дал 15,000 юаней, когда получил их, но ему было так трудно заставить его заплатить 500,000 юаней... У нас не так много денег!".

Молодой человек холодно ворчал: "На записке написано черным по белому, если не можешь вернуть деньги, этот маленький магазинчик позвонит нашему боссу и воспользуется магазином, чтобы вернуть долг". Иначе процентная ставка будет еще выше на один день просрочки, и, боюсь, к тому времени вам придется расплачиваться жизнью!".

Услышав это, Нинг Тао уже понял, что происходит.

Ростовщичество.

На протяжении веков ростовщики не были подонками, которые ели кости людей, не выплюнув их!

"Эй! Ты, блядь... Ты глухой и немой? Потом он снова посмотрел на Цинь Чжоу, оба глаза светились. Когда в своей жизни он видел таких красивых женщин, как Цин Чжуй и Бай Цзин?

Молодой человек со светлыми волосами также заметил Цинь Чжуя и Цзин Цзин Бая, которые были настолько красивы, что Цинь Чжуй и Цзин Бай были привлечены к нему и забыли о сборе долгов.

Молодежь с доской улыбнулась и сказала: "Ха, я не ожидала, что здесь еще сидят две большие красавицы, две большие красавицы, как насчет того, чтобы выпить"?

В глазах Цинь Чжуя промелькнул выстрел.

Нин Тао, однако, улыбнулся и сказал: "Ты пригласил только двух моих сестер, но не меня, как это может сработать?".

Двое юношей посмотрели друг на друга, а юноши с окрашенными светлыми волосами также показали улыбку, полную желтых зубов: "Ладно, пойдемте повеселимся вместе".

Глава правления свирепо сказал: "Проклятые жена и сын, мы вернемся завтра, если не вернем тебе деньги, когда найдем твоего сына, ты его убьешь".

Улыбка на углу рта Нинг Тао замерзла.

Дела идут к двери.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0292 Глава Кошка и мышь**

0292 Глава Кэт и Мышь Нинг Тао сказала: "Вы, ребята, идите на улицу и ждите меня, я заплачу и выйду".

Цин Чжуй и Бай Цзин посмотрели друг на друга и ничего не сказали, так что две сестры встали и направились за дверь.

Два сборщика счетов также проследили за молодежью из небольшого магазина, и Слэйт достал мобильный телефон, чтобы позвонить кому-нибудь.

Нин Тао заплатил деньги и снова сказал: "Тетя, можешь дать мне номер телефона?"

Глаза Чжоу Шуфэня были ошеломлены, как будто она не слышала, что сказал Нин Тао.

Нинг Тао снова сказал: "Тетушка?"

Чжоу Шуфэн сказал: "Где я найду столько денег, чтобы вернуть долг? Если этот маленький магазин уйдет, как мы будем жить в будущем?"

Нин Тао терпеливо сказал: "Тетушка, пожалуйста, дайте мне номер телефона человека, который просит денег, и я вам помогу".

Нин Тао сказал: "У меня есть кое-какие связи в дороге, ты даешь мне номер телефона кредитора, может быть, я смогу замолвить за тебя словечко, снисхождение на некоторое время и меньший интерес".

"Я, я... я дам тебе номер этого парня прямо сейчас." Чжоу Шуфэнь поспешно вытащила свой сотовый и перевернула номер на Нин Тао.

Утопающий, даже если это солома, должен быть отчаянно схвачен.

Нинг Тао взял номер телефона и вышел из маленького магазина.

Двое из них хвастаются Бай Цзин и Цинь Чжоу о том, как они великолепны и как они находятся на высоких позициях в компании, зарабатывая более ста тысяч в месяц. Две сестры слушали, не двигая мышцами, не сказав ни слова. К счастью, это улица, иначе Планктон и Золотые Волосы сказали, что не смогут остановить свои похотливые сердца, если такое случится, возможно, кого-нибудь убьют в следующую секунду.

Нинг Тао подошел: "Ладно, пошли".

Бай Цзин нахмурился: "Ты правда пойдешь с ними в бар?"

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Какой смысл идти на небольшое веселье?"

Какой смысл веселиться, - сказал Планктон. У меня есть машина, возьми мою машину туда."

Перед небольшим магазином припаркована десятка тысяч Hyundai Hyundai, автомобиль, боюсь, уже месяц не моют, он грязный и изношенный.

Цин Чжуй и Бай Цзин пошевелили глазами, чтобы посмотреть на машину, и брови обеих сестер бороздили.

Нинг Тао сказал: "Если у нас есть машина, мы не возьмем твою машину".

Золотой Мао Си посмотрел, но не увидел ни одной машины, спросил: "Где твоя машина?".

Нинг Тао сделал несколько шагов и запустил автомобиль с аккумуляторной батареей Небесного Дао № 1 со стоянки общего велосипеда рядом с небольшим магазином: "Это мой автомобиль".

У Золотых Волос было презрительное выражение лица: "У тебя только электрический автомобиль, как ты можешь позволять двум молодым дамам ездить на электрическом автомобиле"?

Планктон сказал: "Две красавицы, все равно безопаснее ездить на руле".

Но Цин Чжуй и Цзин Цзин Бай даже не потрудились поговорить с ними и направились прямиком в Тьяндао. Когда Нин Тао перешёл к машине, Цин погнался за ним и сел в машину первым, только обернув руки вокруг талии Нин Тао. Затем Бай Цзин тоже сел в машину и просто обернул ее руки вокруг талии Цинь Чжуя.

Две большие красавицы предпочитают сжимать аккумуляторные батареи, чем ездить в своей машине. Как мог ребенок на велосипеде быть настолько талантливым и умелым, чтобы ухаживать за двумя красивыми женщинами?

Такие чувства и реакции были не только у Пан Дюйма и Золотых Волос, но и у пешеходов на улице, и даже люди останавливались, чтобы посмотреть.

Нинг Тао сказал: "Чего ты ждешь?"

Только тогда из него вырвались Планктон и Золотые Волосы, и они вдвоем зарылись в грязь и избили Hyundai Hyatt. Планктон завел машину и поехал по направлению к улице, в то время как Золотые Волосы высунули голову из окна машины, подзывая Нинга Тао последовать за ним.

Нин Тао аккуратно принесла маленькую электрическую дверь и поехала за Hyundai Hyatt.

В современном автомобиле Hyatt Пан Дюйм взглянул в зеркало заднего вида на Нин Тао, который следил за ним, и Цин Чжуй и Цзин Бай, которые крепко обнимали Нин Тао. И их все еще двое!"

Золотые волосы хладнокровно посмеялись и сказали: "Как насчет большой работы? Черт, я обязательно сниму с него штаны позже, чтобы узнать, есть ли у него специализация. Дурак осмелился бы подцепить двух таких красивых цыпочек, это предсмертное желание!"

Плейтехед сказал, когда ехал: "Я позвонил Донгу, он сейчас в баре, мы привезем туда двух женщин, он будет счастлив".

Золотые волосы громко засмеялись: "Хехехехехехех......."

Через полчаса перед баром приехала электрическая машина Тендо. Нин Тао вышел из машины и вел Цин Чжуя и Бай Цзина в бар вместе с Золотыми Волосами и Пан Дюймом.

Бар был тускло освещен, и несколько обнаженных женщин извивались в талии и чесались головой о сцену. Музыка играла громко, а танцпол был заполнен танцующими юношами и девушками. Воздух здесь пахнет деньгами и алкоголем, похотью и гормонами, один за другим, опьяненный и не желающий просыпаться.

"Здесь так шумно, что мне здесь не нравится". Цинь Чжуй сказал с хмурым видом.

Нинг Тао сказал: "Мне тоже не нравится, мы уйдем, когда закончим".

Цинь Чжуй сказал: "Старые правила?"

Нинг Тао улыбнулся, "Старые правила".

Длинный язык Цинь Чжоу вырвался из ее вишневых губ и прижался к верхней губе, казалось, что она почувствовала запах крови, и ей понравился этот запах.

Уайт сказал: "Брат, ты часто бываешь в таких местах?"

Нин Тао сказал: "Ты часто приезжаешь в первый раз"?

Уайт сказал: "Я тоже в первый раз".

Слова должны исходить из уст Цинчжао, и Нин Тао совсем не сомневается в этом, но когда они исходят из уст Бай Цзина, он совсем не верит в это.

Планк и Золотой пошли вперед, обогнув переполненный танцпол и поднявшись по лестнице к ящику на втором этаже.

В ящике сидел мужчина средних лет в сорокалетнем возрасте, а за ним стояли два статных телохранителя. Когда Нин Тао, Цин Чжуй и Бай Цзин вошли в коробку, их глаза упали на тело Нин Тао, их глаза свирепые.

Пан-дюймовая голова и Золотые волосы опустили спины и в унисон назвали "Брат Донг".

Мужчина средних лет просто бледно кивнул головой, его глаза переместились к телу Цинь-Чжуя, и два его глаза мгновенно отреагировали на это световым высвобождением. Потом он посмотрел на Цзин-Цзин, которая стояла рядом с Цин-Чжоу, и на ее лице появилась улыбка, когда она приветствовала его: "Пожалуйста, сядьте, не стойте там, сядьте, что вам принести?".

Цин Чжуй и Цзин Бай не двигались, просто смотрели на мужчину средних лет.

Пан Чжэнь Дон, это босс нашей компании Пан Чжэнь Донг, вы, ребята, называете брата Донг просто отлично, кстати, как называются две красавицы?"

Уайт сказал: "Элис".

Цинь Чжоу на мгновение подумал: "Тань Цзисянь".

Нин Тао не могла не взглянуть на Цинь Чжоу и не могла не задаться вопросом, почему она думает о том, чтобы выдать себя за Тан Цзисяня и сказать случайное имя, разве это не было бы здорово?

Пан Чжэнь Дун смеялся: "Люди прекрасны, имена прекрасны, Ай... Ай.....".

Уайт сказал: "Элис".

Пан Чжэньдун улыбнулся и сказал: "Присаживайтесь, две красавицы, что-нибудь выпьете?"

Бай Цзин и Цин Чжуй посмотрели на Нин Тао случайно.

Нинг Тао кивнул.

Если бы это было из-за темперамента сестер, пятеро мужчин в этой коробке были бы окровавлены на месте. Но с Нин Тао нужно следовать его правилам. Поэтому, когда они сталкиваются с такими вещами, они должны привыкнуть обращаться за советом или указаниями к Нин Тао.

Трейтхэд Голден не представлял Нинг Тао.

Нин Тао сухо кашлянул и слегка застенчиво сказал: "Меня зовут Ся Лэй, здравствуй брат Донг".

Только тогда Пан Чжэньдун посмотрел прямо на Нин Тао, а затем с нетерпением сказал: "Вы двое, возьмите его и развлеките на время".

Как только Нинг Тао захотел сказать что-нибудь еще, Пан Дюйм вышел, как только схватил его за руку.

Мерцание холода вспыхнуло в глазах Цинь-Чжуя.

Но Бай Цзин улыбнулся и взял Цинь Чжуя за руку: "Сестра, редко бывает так, давай выпьем вина".

Только тогда Цинь Чжоу не прихватился. У нее импульсивная личность, Бай Цзин зрелая и спокойная, а две сестры обладают хорошей взаимодополняющей личностью.

Пань Чжэньдун взял бутылку виски и налил бокал за Бай Цзина и Цинь Чжуй, с улыбкой на лице, но звериным сиянием в глазах: "Где вы работаете, две прекрасные женщины?"

Мисс Уайт сказала: "Мы с сестрой только что приехали в официальный город и собираемся открыть магазин одежды..."

У нее также есть отличная способность рассказывать истории.

Планктон и Золотые волосы привели Нинг Тао в небольшой переулок за баром.

В переулке было темно и сыро, пол был полон мусора, а запах был неприятным.

Нинг Тао сказал: "Что происходит? Не говоришь о том, чтобы поиграть вместе? Чего ты хочешь, когда оставишь двух моих друзей и приведешь меня сюда?"

Слэйт Хэд хладнокровно засмеялся: "Черт, ты и правда тупой или просто притворяешься тупым?"

Нинг Тао сказал: "Я не понимаю, что ты говоришь".

Золотые волосы ударили по затылку Нин Тао пощечиной: "Старый Цзы спросил тебя, кто эти две женщины?".

Нин Тао честно ответил: "Один - моя девушка, другой - сестра моей девушки".

Планктон яростно сказал: "Кто из них твоя девушка?"

Нинг Тао сказал: "Зачем ты спрашиваешь, тот, что в зелёном?"

Золотые волосы насмешливо сказали: "Похоже на такого дурака, давайте проясним, наш босс пристрастился к вашей девушке и ее сестре, вы должны быть удостоены чести, когда наш босс лично обманул вас".

"Вы, ребята......................... Нинг Тао выглядела расстроенной.

Глава правления вытащил нож и вонзил его в стену за Нин Тао, яростно сказав: "Если ты когда-нибудь отменишь слова Цзи Ба, я убью тебя".

Нин Тао на мгновение отступил, не осмеливаясь говорить.

Планковая Голова ударила еще одну пощечину по голове Нин Тао и снова засмеялась: "Какой дурак, когда нашему боссу будет достаточно веселья, наши два брата тоже пришлют тебе зеленую шляпу".

"Ерунда, сказал босс, угощайся вкусной едой, а потом бросай в мусорку." Голден сказал.

Пан Чжань голова кивнула, его глаза вдруг замерзли, и только тогда он вдруг захлопнул одно колено в место между ног Нин Тао.

Бряк!

С приглушенным звуком, колено Пан Дюйма сильно ударило по Нин Тао в каком-то важном месте.

Это было так тяжело, что скучную аварию можно было услышать издалека.

Однако Нин Тао не закричал жалко и упал на землю, не прикрывая ее, он просто спокойно посмотрел на пластину в дюймовом направлении, а в углу его рта все еще плыла странная улыбка.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0293 Ах, какой громкий крик!**

Глава 0293 Ах, какой громкий крик! Ух ты!

Золотые волосы взмахнули рукой и подернули кулак в щеку Нинг Тао.

Нин Тао, однако, все еще не двигал мышцами, даже не отклоняясь от своего лица, а угол его рта все еще поддерживал эту жуткую улыбку.

"Черт, я хочу, чтобы ты смеялся!" Тан Хэд бросает тяжелый удар ногой, который приземляется между ног Нинг Тао.

Бряк!

Еще один звук, который мог затянуть куколку, исходил из уединенного переулка.

Нин Тао остался неподвижным с улыбкой в углу рта.

"Дурак! Заставляет тебя смеяться!" Золотой Мао проклял и ударил двойными кулаками подряд, ударяя за ударом, который обрушился на лицо Нинг Тао.

Пан Дюйм также присоединился, пнув ногой Нинга Тао в маленький живот.

Бах, бах, бах...............................

Кулаки и ноги сталкиваются с плотью, а приглушенные звуковые барабаны обычно играют в переулке, довольно ритмично.

С первого удара Нин Тао не двигался и не открывал ответный огонь. Он позволил кулакам и пинкам Пан Дюйма и Цзинь Мао яростно бить его, держа эту жуткую улыбку на углах его рта, создавая впечатление надувного манекена для людей, чтобы вентилировать, или злого Бога Огненного Облака из Кунг Фу.

Тот, кого бьют, улыбается в уголке рта, а тот, кого бьют, устает. Какое-то время и Золотой и Пластина останавливались, задыхаясь, чтобы подышать воздухом. Двое мужчин, один с красным кулаком и горячей, больной ногой.

Только тогда Нинг Тао заговорил и сказал: "Ребята, вы достаточно подрались"?

Золотые волосы скрестились обеими руками, задыхаясь: "Твоя мама, ты, тупая пизда, действительно можешь выдержать избиение, старик........................................".

Нин Тао внезапно протянул руку и свернул шею вниз, а колено правой ноги яростно приподнялось, ударив большим ударом в мостик золотистого носа волос.

Со сломанным звуком, мостик носа Золотых волос в одно мгновение сломался, и прилив резкой боли и шока, как правило, вспыхнул в его мозг, он потерял сознание еще до того, как успел напевать и упал на землю.

Толстоголовый был ошеломлен: "Ты все еще осмеливаешься дать отпор?"

Нинг Тао кивнул: "Ну, этот кусочек храбрости все еще там".

"Черт возьми, ищите смерть!" Нож, застрявший в кирпичном шве, был внезапно схвачен Пан Дюймом и заколот маленьким брюшком Нинг Тао по прямой линии.

Однако в следующую секунду его рука, держащая нож, не могла продвинуться даже на сантиметр. Рука Нин Тао схватила его за запястье так же крепко и мощно, как железный щипцы, и он даже почувствовал, что его запястье будет раздавлено Нин Тао!

"Отпустите меня! Ты не можешь позволить себе связываться с нашим боссом!" Планктон сказал с ворчанием.

Нинг Тао засмеялся: "Ты можешь перевернуть эту ситуацию перед собой".

Тонизируй, бей.

Голова Пан Дюйма также упала вниз, и его тело упало на землю в мягкой грязи.

Нин Тао вытащил обычную палочку рецепта с нарисованным на ней кровавым замком из небольшого ящика с лекарствами, открыл замок с кровью, затем одной рукой схватил лодыжку пластинки дюймовой головы, одним движением схватил лодыжку золотых волос и втянул ее прямо в дверь удобства.

Табличка с общим рецептом развеялась, ненавязчиво среди кучи хлама.

Лица людей на Добром и Злом Триподе в Небесной клинике Outpost выглядели яростно.

Нин Тао случайно бросил на землю голову Пан Дюйма и Цзинь Мао, а затем снял учетную книгу Бамбука Джейна и положил ее на голову Цзинь Мао.

Гнилые злые люди?

Впервые Нин Тао увидел такое определение пациента по бамбуковой бухгалтерской книге, но понять его нетрудно. Хотя у этих двух людей нет большого зла - убивать и поджигать, они - маленькое зло, которое продолжает угнетать добро, и они - злодеи, которые могут избивать людей, если они идут по улице и смотрят на всех, кто им не нравится.

Шайлок - значит взыскивать долг, а взыскивать долг - значит совершать зло. Сегодня ростовщики не дают денег в долг тем, кто не может вернуть кредиты, а придираются к студентам колледжей, мелким бизнесменам и даже ставят ловушки, чтобы заманить людей в кредиты. Эти двое мужчин пошли собирать долги, и целями их нечестия, естественно, были студенты университета, мелкие предприниматели и мелкие клерки. Разоблачение студенток колледжа фруктовыми фотографиями, вмешательство в нормальный бизнес мелких торговцев, бросание фекалий в дома престарелых, покраска замков дверей красной краской и так далее, и даже избиение престарелых, часто делающих такие вещи, накопленные злые мысли и грехи, естественно, высоки и пугают.

Часто говорят: "Не делай зла в малом размере, и не делай добра в малом".

Люди, которые часто делают добрые дела, даже если это маленькая доброта, чтобы помочь пожилым людям перейти улицу, упорно продолжают делать это, всегда будут иметь хорошую награду. Люди, которые часто бывают злыми, даже злыми, когда лишают ребенка конфеты, часто делают это, накапливая ужасные злые мысли и грехи, и приводят к злым последствиям.

Нин Тао использовал бамбуковый набросок из бухгалтерской книги, чтобы снова поставить диагноз для Пан Дюймовой Головы.

Планктона звали Чжоу Цян, и, как и Золотые волосы, он также был гнилой злобной личностью, накопившей на своем теле более семисот очков злых мыслей и грехов. Окончательный диагноз тот же - отрезать руки и ноги, чтобы искупить грех.

Нин Тао убрал бамбуковый набросок бухгалтерской книги, затем подошел к столу и написал две рецептурные печати на злые помыслы и грехи.

Прописав два рецепта злых помыслов, Нин Тао вытащил из маленькой аптечки клинок солнечного затмения, схватил одну из ног Золотых волос и прорезал острым слешем лодыжку Золотых волос.

Кровь вылилась и подколенное сухожилие сломалось.

"Ах..." Золотые волосы проснулись от боли и открыли рот, чтобы жалко кричать.

Нин Тао пожал плечами и снова перешел на сторону Пан Дюйма, схватив одну из ног Пан Дюйма и отрубив подколенное сухожилие Пан Дюйма одним махом.

"А!" Убей!"

Этот крик о помощи, убивающий свиней, эхом звучал только в клинике за небом.

Золотые волосы тоже шипят: "Убей! Помогите!"

Нинг Тао пожимал плечами ноги Пан Дюйма и мягко сказал: "Кричи, кричи, ты просто кричишь через горло, и никто не придет тебе на помощь".

Какая знакомая строчка.

Золотые волосы прижимались и ползли от земли, подпрыгивая и бегая к двери.

Нинг Тао не блокировал его, а просто смотрел на него.

Золотой потянулся за дверью, но она не открывалась. Он закричал на дверь, но никто снаружи не ответил.

Нин Тао подошел и одной ногой пнул Чжин Мао на землю, отрубив ему подколенные сухожилия еще одной косой чертой.

Нинг Тао холодно сказал: "Если ты еще раз закричишь, я отрежу тебе сухожилия руки".

Золотые волосы яростно укусили его губу, боясь издавать маленький звук.

Лоб на голове тарелки дюйма уже давно холодный пот, он и золотые волосы тоже считаются злодеем, но перед Нин Тао такой "злодей" даже не стоит упоминать о том, что обувь недостойна. Что касается ауры Нин Тао в этот момент в своем порочном состоянии, у него не было ни малейшего сомнения, что Нин Тао убьет его и Золотые Волосы!

Нин Тао притащил золотые волосы обратно и случайно бросил их снова на землю, затем схватил другую ногу головы Плиты Дюйм и срезал ее одним махом.

"А!" Пан-дюймовая голова кричала в шоковом состоянии, слезы на глазах: "Я, я... не кричал........"

Нин Тао сказал слабо: "Мне это нравится, не так ли? Кто бы из вас ни кричал, я отрежу вас обоих от одного и того же."

Я не собираюсь издавать звук.

Нин Тао сказал: "Вы все сейчас ранены и не можете выбраться, я случайно стал врачом и могу вас вылечить". Я хороший целитель. У меня нет проблем с прикреплением твоих подколенных сухожилий. Тем не менее, у меня есть свои правила исцеления, и вам нужно будет снова подписать рецепт, который я вам дал".

По этой причине он не сопротивлялся тому, как его избивали в переулке раньше, у клиники "Небесная Внешняя Клиника" свои законы, как владелец клиники, он не может взять на себя инициативу и обидеть злодея, возмездие которого не пришло, а затем дать людям лечение, чтобы они зарабатывали деньги для клиники, но если пациент клиники причиняет ему боль, у него нет проблем сопротивляться в самообороне. Так что ситуация в то время, чем сильнее Пан Дюйм и Чжин Мао били его, и чем сильнее они разговаривали, тем счастливее он был на самом деле.

Эта фраза перепутала "Золотые волосы" и "Пан дюйм", они не могли не взглянуть друг на друга, но было очевидно, что никто не мог понять, какое лекарство Нинг Тао продает в своей тыкве.

Нинг Тао добавил: "Если вы не вылечитесь, бесполезно держать вас, ребята, моя собака не ела мяса уже несколько дней".

Планктон последовал: "Я исцеляюсь, я исцеляюсь!"

Золотой также зациклился сказать: "Я подписываю, я подписываю!"

Из угла рта Нинг Тао появился намек на улыбку: ''Разве это не приятное решение? Подпиши".

Нинг Тао подписал два хорошо сложенных рецепта злых помыслов для Золотой Волос и Толстоголовый, а затем подарил обоим бутик первичный рецепт Dan.

Когда Цзинь Мао и Пан Дюйм приняли лекарство, зеленый дым от доброй и злой треноги просочился внутрь, проглотив двух человек в повороте событий.

Цин Дым отступил назад, Золотые волосы и Пан Дюйм лежали на земле, подколенные сухожилия обеих ног были соединены, и на лодыжках не было даже царапины. Но эти двое мужчин не проснулись и лежали неподвижно на полу после лечения.

Нин Тао двинулся в своем сердце и вдруг понял: "Отрубив мне руки и ноги, чтобы искупить мои грехи, это заставить меня оставить руки и ноги, чтобы собрать долг, ладно, у меня будет еще одна небольшая операция".

Нинг Тао подошел с лезвием Затмения в руке, схватил Золотые волосы за руку, и срезал его одним слешем.....

Маленькая операция" была завершена, и зелёный дым из горшка добра и зла вновь перелился, проглотив золотые волосы и голову пластинки, у которой не было ни рук, ни ног.

Цин Дым снова отступил назад, пластинчатый дюйм и золотые волосы были еще там, но его руки и ноги исчезли.

Если сказано, что искупить себя можно только отрезав руки и ноги, то принимаются только руки и ноги.

Нинг Тао подошел под запирающую стену и открыл удобную дверь, затем носил в руках Золотые волосы и Пан Дюйм.

За дверью удобства находится густой, нетронутый лес.

Это ничейная земля Шенонгдзя, недалеко от бездны.

Опустив их, Нин Тао повернулся и вошел в удобную дверь.

После долгого времени, Золотые волосы и Пан Дюйм Йойо проснулись.

Златовласка, с другой стороны, посмотрел на свою пустую брючную трубку и замер на мгновение, а потом закричал: "А-а-а"...

Ах!

Какая захватывающая природа!

Два гнилых и злых человека не хотят своей жизни, Нинг Тао, естественно, не может их убить, но двух гнилых и злых людей можно послать куда-нибудь, но это его решение.

"Помогите мне..."

"Помогите!"

Как громко это звучало.

Но на этот раз это был настоящий крик, который никто не услышит.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0294 Глава 50 центов действия.**

0294 Глава 5 центов Внутри барной стойки Цинь Чжоу взглянул немного отвлечённо на дверь.

Два телохранителя Пань Чжэньдуна стояли в дверном проеме, после того, как у них отняли Нин Тао, один заглянул мимо Пань Чжэньдуна, и они сменили позицию.

Увидев человека, которого он не хотел видеть, но столкнувшись с человеком, которого он ненавидел, Цинь Чжоу почувствовал небольшую овацию стоя.

"Мисс Танг, не волнуйтесь, ваш друг вышел выпить, я уже поздоровалась, мои двое о нем позаботятся, все его сегодняшние траты - на меня". Пань Чжэньдун надел улыбку и повернулся к проверке: "Интересно, что за человек этот молодой человек - госпожа Тан"?

Цинь Чжоу сдержал отвращение в сердце и сказал: "Он мой жених".

"Оказалось, что это твой жених". Пань Чжэньдун все еще улыбался, но в его глазах вспыхнул намек на ревность и ненависть. Как такой бедный мальчик может быть достоин такой красивой невесты!

В глазах многих людей бедняки вообще не заслуживают счастья, и неправильно носить лучше и пользоваться лучшими телефонами, не говоря уже о том, чтобы иметь такую красивую невесту.

Мисс Уайт улыбнулась: "Интересно, где мистер Пэн разбогател?"

Пан Чжэньдун улыбнулся и сказал: "Я сделаю это, я открыл онлайн-кредитную компанию и занимаюсь кредитным бизнесом, если вам нужны деньги, просто попросите, в пределах миллиона, я сразу же отпущу деньги".

Сладкая улыбка Бай Цзина: "Оказалось, что она занималась ростовщичеством".

Пань Чжэньдун последовал: "Какой ростовщичество? Компании, занимающиеся интернет-кредитованием, не являются ростовщиками, мы - легальные компании".

Белая Цзин также пошевелила глазами, чтобы посмотреть на дверь коробки, и слегка нахмурилась, почему до сих пор нет движения?

В этот момент бармен открыл дверь и отправил бутылку Санторийского виски. Бармен положил свой напиток и подошел к уху Пан Чжен Донга и прошептал: "Брат Донг, все, что ты хочешь - в напитке".

Пан Чжэньдун кивнул и помахал рукой.

Бармен отступил, и один из телохранителей Пан Чжэнь Дун снова закрыл комнату.

Пань Чжэньдун поднял бутылку виски "Сантори", открутил крышку, налил полбокала вина в бокалы Бай Цзин и Цинь Чжуй и сказал: "Две прекрасные женщины, давайте еще выпьем, отныне мы будем друзьями, если вам что-нибудь понадобится, просто позвоните мне". Нет ничего, что я не могу сделать в этой части официального города".

Мисс Бэй улыбнулась и сказала: "Мистер Пэн очень счастлив, спасибо заранее".

Цинь Чжоу хрюкнул холодно, "Скучно".

Угол рта Пань Чжэньдуна слегка дёрнулся, похоже, у него был припадок, но через мгновение он улыбнулся и закончил бокал с вином: "Пей, пей".

Бай Цзин подняла бокал, но не выпила, посмотрела на вино в бокале и улыбнулась: "Мистер Пан, вы же не подсыпали в вино наркотики?"

Лицо Пан Чжэньдуна мгновенно изменилось.

Цинь Чжуй с нетерпением сказал: "Я не хочу ждать, мне противно, когда я вижу этого парня, я выхожу и жду".

Цин встал за ним и подошел к двери.

Лицо Пан Чжэньдуна сразу было мрачным, и он ударил по чайному столику пощечиной: "Подарите лицо к стыду, не так ли? Тост или нет, не так ли?"

Два телохранителя у двери перекрыли путь Кингу.

Цинь Чжуй яростно сказал: "Черт возьми, брат Дун купил тебе выпить, чтобы дать тебе в лицо, как ты смеешь не пить? Искать смерть, не так ли?"

Цинь Чжоу остановился на своем пути и нахмурился, похоже, думая о том, нанести удар или нет.

Пан Чжэньдун встал: "Черт, как ты думаешь, что я здесь делаю, как супермаркет? Ты подходишь к двери и хочешь уйти? Я оставлю его здесь сегодня, вы двое, я закончил спать, не устраивайте меня, напиток, который вы только что выпили, стоит пять миллионов, заплатите и можете идти".

Белый с улыбкой сказал: "Ты показываешь свой истинный цвет, не так ли?"

"Чёрт!" Волной своей руки Пан Чжэньдун разбил бокал с вином в руке о голову Бай Цзина.

Бай Цзин схватила бокал с вином в руке, как только потянулась за ним, но, к сожалению, вино в бокале все еще пролилось, и она также пролила немного вина на свое тело. Она нахмурилась, поставила бокал с вином и сказала: "Это мое платье тоже стоит пять миллионов, и у тебя будут большие неприятности, если ты не потеряешь деньги".

"Две сумасшедшие женщины! Погоди, я сделаю свою работу здесь!" Пан Чжэньдун был в ярости.

Два телохранителя поднялись сразу, один, чтобы схватить юбку, а другой, чтобы схватить Бай Цзина.

Цинь Чжоу отступил, стоя бок о бок с Бай Цзином, который только что встал.

Трое мужчин пробились к двум сестрам, одна с яростной улыбкой на лице и звериным светом в глазах.

Зубастая, зубастая, зубастая..........

Как раз тогда вдруг зазвонил телефон Пан Чжендуна.

"Черт, кто такой невежественный?" Пань Чжэньдун отругался, достал свой мобильный телефон и посмотрел на него, но это был незнакомый номер, по профессиональной привычке, он поцарапал кнопку ответа и яростно сказал: "Кто?".

По телефону раздался голос: "Шеф Пэн? Я немного тороплюсь и мне нужно занять немного денег, у меня есть четырехугольник домов в Северной столице, которые я могу заложить, этот дом стоит сто миллионов, и я хочу занять десять миллионов, чтобы спасти его".

Пан Чжэньдун последовал с волной руки, чтобы подать сигнал двум телохранителям, чтобы сделать паузу, а затем сказал: "Где ты?".

"Я на Хакка Лейн, эм...101, и ты сможешь увидеть мой дом, когда войдешь в переулок." Голос по телефону.

"Откуда у тебя мой номер? "Такие вещи - не шутки." Пан Чжэньдун уже был взволнован.

Северная столица" - это четырехкомнатный дом с более чем сотней миллионов долларов, такой заемщик клюет на наживку, это просто небесное состояние! Кредит 10 миллионов, удерживая комиссию, проценты и так далее, а затем пусть заемщик подпишет несколько пустых банкнот, после чего задолжал ему, сколько он не должен писать случайно! И самое большее, что он может дать, это пять миллионов, чтобы получить набор квадруплексов в Бейтоу, и как только он перейдет из рук в руки, это не будет сто двадцать миллионов долларов дохода!

Голос по телефону: "Как я мог так пошутить? Я от друга, который хочет добраться до телефона генерала Пэна, так что я попрошу кого-нибудь другого одолжить его, если вам неудобно".

"Удобно! Я всегда под рукой, и я буду рядом с тобой!" Пан Чжэньдун не мог дождаться, когда прилетит в Хакка Лэйн, чтобы немедленно одолжить денег.

Голос по телефону: "Я тороплюсь за деньгами, вы приходите с ними, я готовлю свою сторону с свидетельством о собственности и все такое".

"Без проблем, увидимся в Хакка Лейн через полчаса." Пан Чжэньдун повесил трубку и засмеялся: "Черт, какой сегодня замечательный день. Одна хорошая вещь за другой".

Телохранитель с восторгом сказал: "Брат Донг, это, должно быть, тот Золотой Будда, которого ты недавно пригласил из Тайланда и который проявил свой дух".

Пан Чжен Донг засмеялся: "В этом есть смысл, если сделка состоится, я куплю машину для одного из вас".

Другой телохранитель с завидным постоянством сказал: "Это наше благословение - следовать за братом Донгом, братом Донгом, а как насчет этих двух женщин?".

Пань Чжэньдун посмотрел на Бай Цзина и Цинь Чжуй и не мог с ними расстаться: "Уведи их, чтобы заплатить за долг за вино!

Телохранитель вытащил нож и похвалил Бай Цзина: "Пойдемте с нами, или я испорчу вам лица!

Как ни странно, женщина, которая еще была небом и землей, не побоявшись попросить Пань Чжэньдуна заплатить пять миллионов долларов, только что показала испуганный взгляд и трепещущим голосом сказала: "Мы идем с тобой, пожалуйста, не делай нам больно".

Цинь Чжоу последовал примеру, показав взгляд страха: "Мы... мы пойдем с тобой, не причиняй нам вреда".

Пан Чжэньдун хладнокровно ворчал: "Черт, теперь ты знаешь, что тебе страшно? Две сучки, когда сделка будет заключена, я покажу тебе, на что я способен!"

В мрачном переулке за барной стойкой Нинг Тао заправил телефон обратно в карман брюк, взял обычную наклейку с нарисованным на ней кровавым замком и обошел переулок до двери бара.

Автомобиль с аккумуляторной батареей Skyway все еще был припаркован у подножия стены рядом с баром.

Молодой человек пытался открыть замок крана автомобиля с аккумуляторной батареей Тэндо, но не смог этого сделать.

Нин Тао кашлянул: "Брат, этот замок требует ключ, чтобы открыть, хочешь, я тебе покажу?"

Молодой человек оглянулся на Нин Тао, замер на мгновение, затем раскинул ноги и побежал.

Нин Тао ступил на электрический автомобиль Tian Dao, разблокировал его и некоторое время ехал по дороге, затем припарковал машину у подножия дерева и оглянулся на вход в бар.

Через несколько минут из бара вышел Пань Чжэньдун и два его телохранителя вместе с Цинь Чжуем и Бай Цзином. Два телохранителя, один схватив руку Цинь Чжоу, а другой схватив руку Бай Цзина, подошли к BMW 745li, открыли дверь и грубо запихнули двух сестер в машину.

Когда они сели в машину, оба Цин Чжуй и Бай Цзин взглянули в сторону Нин Тао. Цинь Чжоу даже улыбнулся Нин Тао. Языки сестер знали, был Нинг Тао здесь или нет.

Нин Тао также бледно улыбнулся двум сестрам и мрачно сказал в сердце: "К счастью, они не доставили мне неприятностей, они все более и более спокойные, и их понимание правил клиники становится все более и более основательным, это действительно хорошо, это не напрасно, что я преподаю так долго.........................".

Он не знал, что если бы он позвонил Пан Чжэньдуну вечером хоть на несколько секунд, в этой коробке лежали бы три конечности.

BMW 745LI въехал на подъездную дорогу, направляясь в сторону Хакка Лейн.

Только тогда Нинг Тао ездил по дороге на электрическом велосипеде "Небесный Дао", следуя далеко позади.

BMW 745LI, сидя на пассажирском сиденье Пань Чжэньдун набрал телефонный номер Чжоу Цяна, что можно услышать, так это системный голос владельца не в зоне обслуживания. Затем он набрал другой мужчина, телефон Чен Бин, но он все еще мог слышать системный голос экипажа не в зоне обслуживания.

"Черт, какого черта эти два идиота делают?" Пан Чжэньдун не мог не проклинать.

Один из телохранителей сказал: "Донг, ты справишься с этим так же хорошо, как и мы, братья".

Пан Чжэнь Донг нарекал: "Не будь свирепым, когда придет время, будь нежным и не отпугивай большую рыбу".

Как раз тогда мимо BMW 745li пронесся электромобиль, и он развернулся, оставив BMW 745li позади.

"Срань господня! Что это за машина?" У телохранителя, управляющего машиной, был вид живого ада: "Это... электрическая машина!"

Другой телохранитель сказал: "Ты с ума сошёл, где такая быстрая электрическая машина?"

Цин Чжуй и Цзин Бай посмотрели друг на друга и улыбнулись.

"Сестра, что происходит между тобой и ним? Значит, еще не переспали?" Белый Цзин прошептал на ухо Цин Чжуй.

Цинь Чжуй уставился на Цзин Цзина: "Ты со мной каждый день, ты знаешь, сплю я с ним или нет?".

"Так ты обвиняешь меня в том, что я мешаю?"

Цинь Чжуй на мгновение подумал и сказал: "Я тут подумал, почему бы тебе не продолжить".

У Белой Цзин было ошеломительное выражение лица.

"О чем ты бормочешь?" Пань Чжэньдун оглянулся на Цин Чжуй и Бай Цзин, яростно.

Уайт в панике сказал: "Не бей меня, мне... мне страшно".

Цинь Чжуй замер на мгновение, затем добавил: "Мне тоже страшно, пожалуйста, не делайте мне больно".

Пан Чжэньдун хотел посмеяться на секунду, но всегда было ощущение, что что-то не так..........

При 50 центах с доллара за актерское мастерство, зрительский опыт, конечно же, не может быть лучше.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0295: У тебя есть правила, у меня есть правила.**

Глава 0295 У вас есть правила, у меня есть наборы. BMW 745LI остановился в устье переулка в Хакка Лейн, а Пан Чжэнь Дун вышел из машины, неся свой портфель, и направился к переулку. За ним следует телохранитель, а телохранитель остается в машине, чтобы присмотреть за Цин Чжоу и Бай Цзин.

Цинь Чжоу посмотрел через окно машины на Пань Чжэньдуна, который направлялся к переулку, и сказал: "Сестра, нам идти?".

Уайт сказал: "Давайте посмотрим, как все пройдет, все здесь, нет никакой спешки в этот маленький промежуток времени". Она посмотрела на Цинь Чжуй и добавила: "Ты спешишь домой и спишь с ним".

Цинь Чжуй сказал: "Да, хочешь пойти с нами?"

Белый Цзин хихикал и ударил кулаком розового цвета грудь Цинь-Чжуя.

Что это было за отношение, боюсь, только она знала.

Телохранитель, который остался в машине, уставился на Цин Чжуя и Бай Цзина и яростно спросил: "О чем вы двое бормочете?".

Цинь Чжоу показал испуганное выражение: "Не делай мне больно, мне так страшно".

Но Белый Цзин только что спокойно посмотрел на телохранителя.

Показ слабости" Цинь Чжоу в сочетании с тем, что в машине никого не было, телохранители, которые остались здесь, сразу же стали похотливыми. Он улыбнулся и протянул руку к бедру Цинь Чжуй, сказав: "Пусть брат хорошо проведет время, а позже брат пообещает умолять вождя Паня отпустить вас".

Тем не менее, он не ждал, пока он положил руку на бедро Цинь-Чжоу, "удовольствие", Цинь-Чжоу внезапно отказался от своего испуганного выражения и кулак взорвался в грудь.

Ка-чау!

Звук треснувших ребер.

Боль ударила, и телохранитель широко открыл рот, чтобы закричать, но из него вытекла кровь. Он в ужасе посмотрел на прекрасного, похожего на фею Цинь Чжоу рядом с ним и не мог поверить, что такая нежная и мягкая женщина одним ударом сломала ему ребра!

"А? Ты неплохо справляешься с этим, на самом деле несешь его". Цинь Чжуй сказал, когда слова упали, и еще один кулак выстрелил в грудь телохранителя с другой стороны.

Ка-чау!

Был еще один звук треснувших ребер.

Телохранитель, который остался в машине, отключился с закрытым глазом.

Цинь Чжуй даже не удосужилась посмотреть на него еще раз, она сказала: "Сестра, давай продолжим разговор. Брат Нин сказал, что до тех пор, пока он не женится на своей жене, он не прикоснется ко мне, я действительно не могу найти подходящую женщину, чтобы выйти за него замуж, или....".

Две женщины бормотали в машине.

Серьезно раненый телохранитель в машине, и то, что происходило снаружи машины, казалось, не имеет к ним никакого отношения......

Пань Чжэньдун наконец нашел номер "101" в аллее Хакка, но это был не обычный номер двери, а "101 Hakka Alley", написанный на листе бумаги.

Пань Чжэньдун подмигнул своему телохранителю, и последовавший за ним телохранитель подошел к двери и постучал в дверь.

Дверь в комнату открылась, и через нее ступил Нинг Тао. На нем была шляпа с утиным языком, брови были сильно натянуты, на губах было еще несколько вискеров, и он выглядел гораздо более зрелым.

Поэтому он обогнал машину и поспешил назад, однажды он встретился с Пан Чжэнь Дун, хотя уверен, что это не произвело бы на него большого впечатления, но простой макияж был необходим. Карандаш, которым он рисовал брови, был сделан из карандаша для бровей Бай Цзина, а борода - из волос на подмышках, которые он стянул с подмышек. Обхода не было, было только два места, где волосы были похожи на бороду, но в другом месте он не стал бы думать дважды.

Было бы неплохо, если бы был талисман долины Инь Чжэнь в Тан Цзисяне, это не было бы так хлопотно, к сожалению, не было бы такого, если бы.

Открыв дверь, Нинг Тао улыбнулась: "Могу ли я спросить, это шеф Пан?"

Пан Чжэньдун сказал: "Да, это ты хочешь получить кредит?"

Нинг Тао кивнул и вежливо сказал: "Это я, заходите".

Пан Чжэньдун на мгновение взглянул на Нин Тао, слегка озадачившись выражением на его лице: "Брат, ты выглядишь немного знакомо, мы где-то встречались раньше"?

Нин Тао также "внимательно" посмотрел на Пан Чжэньдуна, прежде чем сказать: "Правда, почему я не помню? Может быть, я много тусовался в казино и барах Макао, может быть, мы где-то столкнулись".

Пань Чжэньдун тоже мало чего попросил и вошел со своим телохранителем в клинику "Небесный выход". На самом деле, коробка была тускло освещена, и в его глазах были только он сам и Цзин-цзин Бай, не говоря уже о том, что Нин Тао был одет в макияж.

Дверь в палату клиники в небе была закрыта.

Лицо человека на Добром и Злом Триподе было наполнено яростью, а зеленый дым в штативе был густым.

Пань Чжэньдун посмотрел на Трипод Добра и Зла и в удивлении сказал: "Что это за трипод?".

Нинг Тао слабо сказал: "Трипод добра и зла".

Пан Чжэньдун снова спросил: "Антиквариат?"

Нинг Тао кивнул: "Антиквариату, по крайней мере, несколько тысяч лет".

Пань Чжэньдун последовала его примеру и сказала: "Брат, ты должен десять миллионов долларов, это не маленькая сумма, позже ты должен записать этот горшок и в записке, если ты не вернешь его просроченным, этот горшок будет моим".

Нинг Тао сказал: "Ладно, без проблем, как мне собрать деньги?"

Пань Чжэньдун сказал: "Конечно, это банковский перевод, если ты возьмешь три сертификата этого набора из четырех дворов в Бейду и заложишь их мне, моя сторона может выдать тебе деньги после проверки".

"Без проблем, я схожу за ним." Нинг Тао подошел к столу.

Пан Чжэньдун взглянул на клинику, посмотрел туда и туда, и не мог не сказать: "Столько антиквариата в твоем доме, весь твой?".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Это всё моё, ты же не позволишь мне записать всё это в долговую расписку, да?"

Пань Чжэньдун не мог вынести волнения в своем сердце: "Конечно, я могу одолжить вам немного больше и зарядить вас немного меньше интереса, вы записываете этот дом и вещи в этом доме в записку". Если ты вернешь мне деньги вовремя, у меня будет много всего, что у тебя есть, и я буду тверд в своем сердце".

"Ну, кому у меня не хватает денег, шеф Пэн, вы приходите и смотрите на титул собственности на дом." Нинг Тао взял конверт из ящика.

Пан Чжэньдун подошел, в результате чего Нин Тао передал ему конверт, а затем вытащил его содержимое.

Конверт содержал не какую-то красную книгу свидетельства о праве собственности на дом, государственное свидетельство о праве собственности на землю или документ о праве собственности на дом, а стопку белой бумаги в форме этой книги.

Пан Чжэньдун нахмурился: "Что это за штука?"

Нинг Тао сказал: "Ты смотришь первым".

Пань Чжэньдун сдержал сомнения в своем сердце и открыл белый лист бумаги.

На белой бумаге был расписан двор с белыми облаками над домом и солнцем. Рядом с домом стояла ива, а у подножия ивы была раскрашена еще одна курица и червь.

Это версия картины Тан Пак Фу о божественной птице Чоу Синг Чи, но рядом с ней есть слова "Свидетельство о праве собственности на двор".

Пань Чжэньдун был в ярости с этого взгляда, и как только он разминал божественную птицу четырех составов диаграммы в мяч, он помахал рукой и разбил ее в лицо Нин Тао, и разгневанный плевок защелкнулся: "Как ты смеешь трахать меня!"

Нинг Тао засмеялся: "Какой смысл тебя обманывать? Как ты смеешь так со мной поступать? Дурак, ты меня ударил!"

В первый раз, когда он сказал это, он не был членом общества.

Нинг Тао не уклонился.

Бах!

Кулак Пан Чжэньдуна сильно ударился кулаком в лицо Нин Тао, и Нин Тао упал в очереди на землю, но его рот проклял: "Дурак, у тебя кишка тонка, ты осмеливаешься убить меня"?

Пан Чжэньдун был почти в ярости и ударил Нин Тао по голове, крича: "Дайте мне драку! Пристрели его!"

Телохранители Пань Чжэньдун привезли с собой вместе, и двое ударили ногами Нин Тао, который лежал на земле.

Нин Тао даже не потрудился обнять голову, и посреди ударов и пинков от Пан Чжэньдуна и телохранителя он пошевелил глазами, чтобы посмотреть на человеческое лицо на Добром и Злом Триподе, чтобы увидеть его реакцию.

Лицо человека на Добром и Злом Триподе было исполнено ярости.

Сердце Нин Тао было немного подавлено, и он тайно сказал: "Меня так били, а ты на самом деле равнодушна?"

Базз!

Трипод добра и зла послал крик.

Пан Чжэньдун и телохранитель, которые окружали Нин Тао, чтобы яростно избить его, упали на землю с кровью, идущей изо рта и носа.

Дело не в том, что Трипод добра и зла не подавлял, а в том, что Пань Чжэньдун и его телохранители вошли, как здоровые люди, небесная расплата ещё не пришла, и Трипод добра и зла не дождётся наказания без всякой на то причины. Поэтому Нин Тао разозлил Пань Чжэньдуна Божественной схемой птиц четырех домов и оскорбительным языком, что позволило Пань Чжэньдуну и телохранителю навредить ему, владельцу клиники.

Где величие небесной клиники, представляющей небесный путь, если нет наказания даже для владельца небесной клиники, который был избит и ранен в клинике? Только Пань Чжэньдун и его телохранитель были действительно два овощных цыплят, настолько, что репрессии, которые вызвали клинику пришли немного поздно. Другими словами, если в клинику приходил злой вождь уровня Белого Святого, то клиника непосредственно подавляла его.

Подобно тому, как Пан Чжэньдун и телохранитель плюнули кровью и упали на землю, лезвие затмения в руке Нин Тао проткнуло маленький живот Пан Чжэньдуна, а затем проткнуло ножом вперед и в талию телохранителя.

Удалите несколько травм до заживления, это было обычным делом, которому Нинг Тао теперь научился.

Есть правила Небесной клиники, и у Нинг Тао есть свой набор правил.

Телохранитель посмотрел на скальпель, застрявший в талии, и трепещущим голосом сказал: "Кто ты, черт возьми, такой? Что ты, что ты делаешь?"

Нин Тао подернул Клинок Затмения наружу, и кровь вылилась из раны телохранителя, мгновенно смачивая кусок одежды.

"А" телохранитель жалко закричал.

Нин Тао в обморок сказал: "Я врач, и теперь, когда ты ранен, я могу тебя вылечить". Тем не менее, у меня есть свои правила исцеления, и вы должны подписать акт к рецепту, который я вам выписываю. Если вы не будете искать исцеления, вы умрете от чрезмерного кровотечения".

Пан Чжэньдун вздрогнул и вытащил свой мобильник.

Но, не дожидаясь, пока он наберёт номер, с волной руки Нин Тао, ладонь Пан Чжэньдуна, держащего телефон, упала на землю.

"А..." Пан Чжэньдун издал жалкий крик и упал в обморок.

Подобные вещи жестоки даже для злодея, но сердце Нин Тао ни капли не жалеет, его внутренний покой - это даже не следы пульсаций. Тот, кто находится в состоянии зла, больше зол, чем злой.

Нин Тао схватил сломанное запястье Пан Чжэньдуна и в него влился проблеск духовной энергии.

Пан Чжэньдун снова проснулся, и при виде Нин Тао прямо перед ним промокла промежность.

Те, кто злобны, кто угнетает добро и зло, на самом деле больше боятся смерти, чем простые люди.

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Я в последний раз попрошу доктора"?

Пань Чжэньдун не осмелился сказать ни слова, его глаза захлёбывались слезами: "Я прошу врача, я подпишу... Пожалуйста, вы должны убить меня... Я дошёл до этого момента в своей жизни... Я не хочу умирать............................".

Холодная улыбка появилась из угла рта Нинг Тао, и именно ему решать, умрет он или нет.

Через час Пань Чжэньдун и два его телохранителя появились посреди густого, первобытного леса, безоружные, и сказали, что вышли из этого леса, не имея возможности даже взобраться на него.

"Помогите мне..."

"Помогите!"

Звук отчаяния прозвучал через долину.

Внезапно из-за скалы раздался голос: "Брат Донг, это ты?"

"Кто?" Пан Чжэнь Дун в ужасе посмотрел в сторону входящего голоса.

Человек без рук и ног выкатился из-за камня и плакал: "Я Чжоу Цян ах, брат Дун, помоги мне... Я не хочу умирать ах..."

"Почему вы здесь, ребята, и где Чен Бин?"

"Не знаю, Чен Бинь он, его забрал волк, вау..." фраза не была закончена, Чжоу Цян снова завопил.

Пан Чжэньдун внезапно замолчал и наклонил голову к огромному звездному небу, слезы падали одна за другой..........

Однако в этом мире никогда нет лекарства от сожалений.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0296 Реинкарнация духовного ребенка**

0296 Глава Реинкарнация Дух Ребенка Медицинские деньги, заработанные от Пан Чжэньдуна, были чуть более трехсот, гораздо меньше, чем грехи злого ума на Чжоу Цянь и Чэнь Бинь. Но нетрудно понять, что именно Чжоу Цян и Чэнь Бин, а не Пань Чжэньдун отправились собирать деньги, чтобы заставить хулиганов. Даже у двух телохранителей был ряд злых грехов, которые были ближе к четырестам сотням, чем у Пан Чжэньдуна.

Благодаря "бизнесу", сделанному путем употребления конфет, Нинг Тао заработал пару тысяч злых мыслей и грехов, хотя и закончился, но также дал Нинг Тао возможность разбогатеть - заработать злые мысли и грехи в будущем, разыскивая тех, кто является ростовщиками.

На самом деле, управление клиникой похоже на управление бизнесом, а в дорогу проще медленно выехать и заработать деньги.

На следующее утро, когда Бай Цзин вызвал Нин Тао из клиники на завтрак, Инь Мо Лан возвращается на своем скутере.

"Что-нибудь слышно об этих двух подростках?" Нинг Тао спрашивал.

Инь Мо Лан выпрыгнул из машины: "Иди внутрь и поговори".

Войдя в дом, Инь Мо Лан честно подала себе миску с кашей и села за стол, чтобы поесть.

Белый Цзин сказал: "Ты, по крайней мере, Золотая Стража Великого Мина, Господь Тысяча и Один, почему бы тебе не вернуться после еды".

Цинь Чжоу недовольно добавил: "Точно, этот отвар - то, что я сварил для брата Нинга, а не для тебя".

Инь Мо Лань совсем не волновался и сказал во время питья отвара: "Я пошёл в компанию Бай Шенга искать этих двух подростков и не нашёл их, потом снова пошёл на гору Инь, угадай, что я нашёл?".

Одно только предложение смогло отвлечь Сестер Змеиных Демонов.

Бай Цзин сказал: "Мы обыскали гору Инь и ничего не нашли, что вы нашли?"

Инь Мо Лан сказал: "Я видел тех двух подростков, прямо там, где произошел взрыв......".

Кстати говоря, он сделал глоток своей каши.

Нинг Тао был немного взволнован в сердце, призывая "И?"

Инь Мо Лан медленно сказал: "Их забрала женщина".

Нинг Тао замер на мгновение, "Женщина?"

Инь Мо Лан сказала: "Очень влиятельная женщина, она, казалось, заметила, что я шпионю, но не сделала ни шагу, а просто забрала двух подростков".

"На что это похоже?" Нинг Тао спрашивал.

Инь Мо Лан сказал: "С черным халатом и большим капюшоном, одетым как арабка, я также хочу знать, как она выглядит".

Нинг Тао: ".........."

"И что потом?" Цин спросил о нем.

Инь Мо Лан сказала: "Потом она забрала тех двух подростков, я не чувствовал её силы, и я не знал, есть ли у неё ещё помощь, так что я не осмелился следовать за ними".

Нин Тао вдруг вспомнил слова, которые Бай Шенг не закончил перед смертью, и сказал в своем сердце: "Бай Шенг упоминал человека раньше, но слова не были закончены, но был погашен Добрым и Злым Триподом, может ли это быть та женщина? Кроме того, Белый Мудрец - демон, но эти два подростка - культиваторы и идут не по одному пути, трудно поверить, что женщина - это та, которую послали на сторону Белого Мудреца".

Инь Мо Лан на мгновение подумал: "Я не знаю".

Нинг Тао снова подумал о другой личности Бай Шенга, епископе.

.......

За Белым Святым есть организация?

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Сотовый Нин Тао вдруг зазвонил, и он собрал свои мысли, вытащил телефон и посмотрел на него, а затем ответил.

Часом позже, дом Ронг Ва.

К тому времени, как Нин Тао прибыл к главному входу на электромобиле "Небесный Дао", отец и сын Синь Чанцзяна и Синь Чжиюя уже ждали у главного входа.

Как только он увидел, что Нин Тао приехал, два члена семьи Синь быстро приветствовали его.

"Доктор Нин, наконец-то я с нетерпением ждал вас, вы смогли приехать..." Голос Синь Чанцзяна был немного подавлен, "Мы... так благодарны вам...."

Синь Чжиюэ стоял на стороне Синь Чанцзяна, эмоционально подавленный и со сложным взглядом на лице, он не осмелился посмотреть Нин Тао прямо в глаза.

Нин Тао спустился с электромобиля Tien Dao и открыл дверь на горную дорогу: "Где человек?".

"Следуйте за мной, пожалуйста." Синь Янцзы сказал, поворачиваясь, чтобы вести за собой.

Нин Тао сказал: "В этом нет необходимости, моя машина тяжелая, вы не можете тужиться". Не будьте со мной вежливы, у меня есть свои правила видеться с людьми и обращаться с ними, просто следуйте им".

Губы Синь Юя шевельнулись, хотели что-то сказать, но не сказали.

Это он звонил раньше, Чжу Хунцинь был тяжело болен. Больница выдала справку о критической болезни и предложила перевестись в лучшую больницу за границей, но Чжу Хунцинь настоял на том, чтобы поехать домой, и сказал ему позвонить в Нин Тао.

Нинг Тао ответил на звонок и пришел с небольшой подготовкой.

Она должна была последовать за ней, но Бай Цзин притащили в торговый центр, чтобы купить офисное оборудование. После регистрации компании в Китае, будет много дел, Бай Цзин слишком занят, чтобы делать это в одиночку, Инь Мо Лань не может на это рассчитывать.

Войдя в особняк Жун Хуа, Нин Тао проследовал за отцом и сыном семьи Синь в комнату.

Чжу Хунцинь лежала на кровати без следов крови на лице, глазные впадины глубоко затоплены, вид масла вот-вот кончится.

Нин Тао не нужно было ставить ей диагноз, чтобы понять, что происходит. Когда Бай Шенг умер, принуждение золотой змеи, что Бай Шенг семена в ее теле также умрет, и он, безусловно, будет тянуть хозяина с ним, прежде чем он умрет. На самом деле, он догадался, что так и было, когда ему позвонил Синь Чжи Юй, и ему, "болезнь" Чжу Хунциня, можно вылечить, не обращаясь в клинику.

Услышав голос Синь Чжиюэ, Чжу Хунцинь открыла глаза и посмотрела на Нин Тао, блеск надежды внезапно вспыхнул в ее глазах, как она сказала хриплым голосом: "Доктор Нин, спасите меня.........".

Нин Тао слабо сказала: "Для меня нет ничего невозможного в том, чтобы спасти тебя, это зависит от того, что ты можешь мне дать".

"Что бы ты ни хотел, ты делаешь цену". Синн Фезер сказала.

Нин Тао сдвинул глаза и посмотрел на Синь Чжиюэ: "После этой цепочки событий, до сих пор ли ты думаешь, что деньги всемогущественны?".

Слова Нин Тао вдруг перевернулись: "Хорошо, есть благотворительная компания находится в процессе строительства, не хватает средств, компания называется Шэньчжоу Благотворительная компания, вы можете проверить счет пожертвований в Baidu, вы можете пожертвовать немного денег на него".

Синь Юй замер на месте. Он не ожидал, что отношение Нин Тао так быстро изменится, в первом предложении все же говорилось, что деньги - это еще не все, но во втором предложении он вынужден был пожертвовать деньги.

Синь Чанцзян сказал затихшим голосом: "Чего ты до сих пор ждешь? Иди и делай то, что говорит доктор Нинг!"

Только тогда Синь Чжи Юй проснулся, как во сне, и поспешно вышел из комнаты.

Нинг Тао сказал: "Ты тоже уходи, мне нужно поговорить с твоей женой".

"Ладно, я знаю твои правила, я ухожу." Синь Чанцзян также вышел из комнаты и закрыл дверь, когда вышел.

Нин Тао подошла к краю кровати, протянула руку и схватила запястье Чжу Хунциня, и влила немного духовной энергии в свое тело, чтобы помочь ей восстановить жизненные силы. Одновременно он пробудил состояние перископа глаза и искал точное местонахождение компаса Золотой Змеи посреди ее предшествующего погодного поля.

Вскоре пришли результаты, и без происшествий змеиное внушение, которое Белое Святое Семя имело на Чу Хунцине, также находилось в ее утробе.

Чжу Хунцинь вскоре получила немного энергии, и ее дух стал лучше, она медленно сказала: "Я знаю, что ты врач, который культивирует истину... если ты можешь спасти Бай Цзин, ты можешь спасти меня... Я также знаю, чего ты хочешь... так что... гм...".

Нинг Тао отпустила руку: "Так что, давайте прекратим нести чушь, у меня к вам несколько вопросов, скажите мне, что вы знаете, и я оставлю вас в живых".

Впервые Нин Тао сделал это потому, что нет необходимости проходить через клинику, чтобы избавиться от золотых змеиных навязчивых идей на Чжу Хунцине, и он может сделать это с помощью одной иглы. Тогда есть тот факт, что для врача вполне естественно лечить пациента и взимать с него плату. Тем не менее, лев не может открыть рот слишком много, и культиватор не может быть жадным, или Тао будет нестабильным, поэтому он позволил Синь Чжиюэ пожертвовать столько денег, сколько вы хотите.

"Ты спрашиваешь". Голос Чжу Хунциня был слабым.

Нин Тао сказал: "Мой первый вопрос, за то время, что вы работали на Бай Шэна, вы когда-нибудь слышали, чтобы он говорил о ком-нибудь особенном? Или, он когда-нибудь встречал кого-нибудь с особенным статусом?"

Чжу Хунцинь покачал головой: "Он велел мне делать все через мобильный телефон, я даже не видел его лица после того, как он меня отпустил, откуда мне было знать".

"Мой второй вопрос, Чжу Хонъюй умер на Священной горе, где именно?"

Чжу Хунцинь сказал: "Я уже давно подготовил для вас карту, она в ящике тумбочки, вы сможете ее увидеть, когда откроете".

Нин Тао открыл ящик своей тумбочки и увидел карту. Он взял карту и открыл ее, чтобы посмотреть на нее.

Священной горой является Эверест, маршрут проложен на карте с красным маркером и кругом. Место, обозначенное этим кругом, по-видимому, является местом, где был убит Чжу Хунцинь, недалеко от непальской стороны. Неудивительно, что Хэнкс смог найти подсказку к черепу в Непале.

"Но это бесполезно, то место, где я был не менее десяти раз и не нашел никаких подсказок." Чжу Хунцинь сказал.

Нин Тао сказал: "Оставь это в покое, мой последний вопрос, скажи мне, в каких именно отношениях ты находишься с Чжу Хонъю. Не говорите мне о том, что мужчины из семьи Син имеют такое отношение к женитьбе на женщине с фамилией Чжу, я в это не верю".

Чу Хунцинь некоторое время молчал, прежде чем неторопливо сказал: "Ты можешь не верить, когда говоришь это... это было похоже на реинкарнацию ребенка-духа... Я не знал этих вещей вообще раньше, потом в год, когда мне было восемнадцать... в один прекрасный день что-то пробудилось в моей голове, потом я знал много вещей... я знал, где она умерла, я даже знал, что человек, за которого я собираюсь выйти замуж, был мужчиной из клана Синь... некоторые чувства становились все сильнее и сильнее... потом я чувствовал себя как другая женщина... Чу Хунъюй... но потом, когда я повзрослел, это чувство становилось все меньше и меньше, теперь я едва мог найти это чувство".

Нин Тао нахмурился. Чжу Хунцинь сказал, что то, что с ней случилось, было "реинкарнацией духа-ребенка", но он чувствовал, что одержим духом, или каким-то заклинанием, наложенным кем-то.

Чжу Хунцинь посмотрел на Нин Тао, казалось бы, пытаясь подтвердить от его изменения выражения, если он поверил ее словам.

Лицо Нин Тао, однако, не было ни малейшего колебания эмоций: "Мой последний вопрос, является ли формула Дана вы дали Бай Шенг правильный, или это подделка?".

Чу Хунцинь сказал: "Есть два вида духовного материала, которые являются фальшивыми".

Нин Тао вдруг засмеялся: "Этот вопрос кажется излишним, как такая женщина, как вы, может не удержать руку. Ну, теперь я буду лечить тебя".

Больше чем через десять минут Нинг Тао вошел в свою комнату.

Синь Чанцзян и Синь Юй последовали за ними и пришли к ним на встречу.

Синь Юй сказал: "Доктор Нин, я пожертвовал 10 миллионов в ту благотворительную компанию, о которой вы говорили, этого достаточно?"

Нин Тао был ошеломлен своим сердцем, он не ожидал, что Синь Чжиюэ пожертвует столько, но он не пошевелился и сказал: "Хватит уже, я даю тебе это филиальное благочестие, я даю тебе совет, не используй деньги, чтобы издеваться над людьми в будущем". Когда люди что-то делают, небеса смотрят, и будет возмездие".

Синь Юй кивнул.

Нинг Тао снова сказал: "Хорошо, твоя мама в порядке, вы, ребята, идите внутрь и посмотрите, я пойду, если у меня есть чем заняться".

Синь Чанцзян воспротивился желанию поспешить к Чу Хунциню и вежливо сказал: "Доктор Нин, почему бы вам не остаться на случайный ужин".

"Тогда нет необходимости, мы не знакомы". Оставив эти слова, Нинг Тао сделал шаг и ушел.

Отец и сын семьи Синь замерли на мгновение, затем снова бросились в комнату Чжу Хунциня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0297 Глава Небесная собака Трипод и Ворчущая небесная собака**

0297Глава 0297Тианский пес и рычащий небо-собака

"Что происходит? На счет компании только что поступило пожертвование в размере 10 миллионов долларов, и я увидел, что донором был Синн Файн". Под звуки голоса Бай Цзина она была взволнована и немного смущена.

Нин Тао сказал: "Я обезвредил Чжу Хунцинь от навязывания Золотой Змеи".

Бай Цзин на мгновение замолчал и вдруг улыбнулся: "Понятно, оказалось, что это твои деньги на консультацию".

"Я тут ни при чём, деньги пожертвовал Синь-но Ю". Нинг Тао сказал.

"Ладно, ладно, это не твое дело, если ты скажешь, что это не твое дело, я дам тебе дополнительный ужин сегодня вечером." В голосе Бай Цзина был намек на радость.

Но Нин Тао не мог не горько посмеяться, добавленная еда во рту Бай Цзина определенно была не очень хорошей. Неоспоримо, что после того, как Бай Цзин и Цинь Чжуй воссоединились и жили вместе, его дни все еще были полны радости, только волнение удвоилось в несколько раз.

Электрический автомобиль Tien Dao двигался по дороге с постоянной скоростью, особняк Ронг Хуа постепенно исчезал, а кунг-фу некоторое время был вне поля зрения.

История о том, является ли Чжу Хунцинь "духовным ребенком, реинкарнированным", или кто-то бросил его, может быть, однажды эта тайна будет раскрыта, но история о Чжу Хунцине и Синь Чжиюе и Синь Чанцзяне была перевернута. Отношение Нинга Тао уже было ясно, когда он ушел с фразой "мы плохо знаем друг друга", клиника скоро будет модернизирована, чтобы переехать, он не вернется сюда. Они могут встретиться в будущем, но это тоже будет только щетка с плечом, а не встреча.

Внезапно из травы на обочине дороги вырвалась желтая полевая собака. Она была грязной и хромой на одной ноге и боролась за то, чтобы перейти дорогу.

Глядя на собаку знакомыми глазами, Нинг Тао остановил машину и пристально посмотрел: "Разве это не бродячая собака, с которой я столкнулся на пирсе?".

Он отчетливо помнил еду, которую помог бедной собаке собрать из мусорного ведра, и молитвы о том, чтобы она взяла его с собой, но сказал, что не может о нем позаботиться. Его общение с ним происходило через шёпот, так что это было очень впечатляюще.

Он вдруг почувствовал, что эта земная собака действительно связана с ним, и каким-то образом он встретился дважды.

"Там! Эта чертова собака пошла туда!" Внезапный звук исходил с придорожной дорожки.

Несколько человек в неизвестной униформе гнались по дорожке с палками и носами в руках.

Это легендарная команда по собачьим боям?

Бродячая собака взглянула на Нинг Тао, сделала небольшую паузу и вновь попыталась бежать через дорогу. Его синяк на ноге, по-видимому, был ушиблен собачьей боевой командой и до сих пор кровоточит.

С движением в сознании Нин Тао, проблеск духовной силы был введен в шепот, и в то же время, он нажал кнопку на корпусе. Под черным, как циферблат черной дыры, вихрь медленно вращается, появляются хлопья "снега" и закручиваются с вихрем. Зрелище, оно было похоже на ледяной шторм.

Как раз в момент активации сплетника, Нинг Тао сказал: "Приди ко мне, и я защищу тебя".

Бродячая собака внезапно остановилась на своих следах, посмотрела на Нинг Тао, затем повернулась и побежала к нему.

Несколько собачьих бойцов гнались за ними.

Нинг Тао тоже не возражал против того, что бродячая собака была грязной, он прилепился к ней, подобрал ее и поставил на электромобиль Небесной дороги.

Хныкающий, скорбный звук исходил из пасти бродячей собаки.

Снежинки вспыхнули, и в голове Нинг Тао появился голос, наполненный печалью и страхом: "Спаси меня, спаси меня.........".

Голос коснулся сердца Нинга Тао, и его добрая сторона, как посредника между добром и злом, тихо пробуждалась.

"Что ты делаешь? Положи его!" Толстяк переехал и яростно закричал на Нинг Тао.

Нинг Тао сказал: "Он моя собака, что вам нужно?"

Бородатый мужчина направил деревянную палку в руку на Нинг Тао: "Чушь собачья"! Он бродяга, мы выполняем миссию по удалению бродячих собак из этого района, опустите его сейчас же!"

Нин Тао нахмурился: "Я ясно дал понять, что это моя собака, как говорится, бить собаку зависит от хозяина, вы ударили мою собаку передо мной и спросили меня?".

Толстяк хладнокровно засмеялся, "Твоя собака? Покажите мне карту вакцинации?"

Где у Нингтао есть какие-нибудь сертификаты о вакцинации.

Бородач яростно сказал: "Предупреждаю, не мешайте нашей миссии, а то с вами будут плохо обращаться!"

Собака борьбы имеет миссию, сколько в одной области, чтобы бороться, много раз собака боевая команда для того, чтобы завершить миссию, подкрадываться, чтобы убить людей лицензированных домашних собак также является обычным явлением. Бродячая собака, которую спас Нинг Тао, была настоящей бродячей собакой, как бы они ее отпустили? Если бы Нинг Тао вел BMW Benz, чтобы спасти собаку, они могли бы быть немного неряшливыми, но если бы он, человек на электрическом мотоцикле, спасал собаку таким образом, было бы ненужно быть вежливым.

Нин Тао сказал бродячей собаке: "Скажи мне, кто из них повредил твою ногу?"

Бродячая собака подняла одну переднюю лапу и указала на бороду.

Нинг Тао вышел из машины и подошел к бородатому человеку.

"Йо-хо, у тебя еще хватает наглости сделать ход?" Бородатый мужчина с пренебрежительным лицом.

Как только его слова упали, Нин Тао помахал рукой и ударил по бородатому лицу пощечиной.

Вся сторона человека с бородой упала на землю с глухим звуком, и из его рта вылетело несколько больших зубов.

По тому, как он только что говорил, Нин Тао также мог сказать, что он не был хорошим человеком, и что он, должно быть, издевался над этими мелкими торговцами и соседями в своей повседневной жизни. Значит, он ударил без вежливости.

Ух ты!

Деревянная палка в руке толстяка перевернулась и глухим ударом подернула голову Нин Тао.

Деревянная палка, которая ударила собаку, подпрыгнула высоко, но голова Нинг Тао была невредима.

Нинг Тао повернулся и дал пощечину.

Папа!

Хрупким звуком все лицо толстяка поменяло форму, из его рта вылетело несколько зубов, но, не дожидаясь их падения на землю, тело толстяка уже упало на землю.

Остальная команда была ошеломлена, когда два главных игрока были сбиты с ног двумя ударами.

Нин Тао холодно сказал: "Я забираю свою собаку сейчас, и любой из вас, кто хочет меня остановить, может прийти, но я должен напомнить вам, что стоимость посадки зубов высока".

Кто-то подсознательно закрыл рот.

Нинг Тао пошёл по направлению к электромобилю "Небесный Дао".

Бродячая собака смотрела на Нинг Тао глазами, полными благоговения, когда его хвост продолжал вилять.

Его голос снова зазвучал в голове Нинг Тао: "Хозяин, хозяин........."

Нин Тао протянул руку и погладил голову собаки, а затем наступил на электрическую тележку и завинтил на электрическую дверь, как Ян тосковал.

По дороге Нин Тао размышлял в своем сердце: "Способность шептателя общаться с собакой на самом деле все еще существует". Способность общаться с собакой действительно все еще существует, но зачем мне эта способность? Эта собака жалкая, но как у меня будет на нее время? Но если оставить его на дороге, ему будет трудно выжить..." Внезапно ему что-то пришло в голову: "Вот так! Разве в клинике нет штатива Тенгу? Почему бы мне не попробовать?"

Электрический автомобиль Тендо повысил скорость, и на дороге появился еще один сумасшедший электромобиль.

Вернувшись в клинику Tianwai, Нин Тао оставил автомобиль с аккумулятором в арендованном доме для подзарядки, взял из холодильника несколько колбасок с ветчиной и отнес бродячую собаку в клинику Tianwai.

Человек на Добром и Злом Триподе закрыл глаза и не показал ни гневного взгляда, ни улыбающегося лица. Дым, выходящий из кастрюли, это не зеленый дым приходящих пациентов, а черно-белая аура добра и зла, которую может иметь только Нинг Тао.

Нинг Тао посадил бродячую собаку, а затем снял с полки штатив "Небесная собака".

На золотом горшке с большим животом выгравированы слова "Небесный собачий горшок" на дне, но оставлен ли это горшок Ченом Пингдао или нет - это только догадка до сих пор. Есть восемьдесят девять процентов шансов, что это так, но есть и шанс, что это не так.

Будь то Динь Чен Пинг Дао или нет, давай сначала попробуем.

Нинг Тао очистил обратно ветчинную колбасу и поместил ее в штатив Небесной собаки, как он сказал бродячей собаке: "Ешьте".

Бродячая собака прихрамывала и виляла хвостом в Нинг Тао, затем пришла съесть колбаску с ветчиной перед штабом Небесной собаки.

Реакции культивирования не было.

Бродячая собака была настолько голодна, что обернулась и съела несколько ветчинных колбасок.

Сердце Нин Тао было немного подавлено, может ли этот Небесный Собачий Трипод действительно быть той чашей, в которой сучка Чен Пинг Дао ела?

В этот момент бродячая собака высунула язык. Вылизывая фарш, который остался на дне штатива.

Нинг Тао внезапно двинулся в своем сердце и сел на землю со скрещенными ногами, его ладони также были прикреплены к внешней стене Небесного Собачьего Трипода, в него вливался проблеск духовной энергии.

Базз!

Жуткая реакция культивирования мгновенно прозвучала в виде звука штатива.

Бродячую собаку внезапно затащили в штатив небесной собаки и превратили в настоящего щенка, глядя на "гигантского" Нинг Тао в штативе. Но, как ни странно, после встречи с такой вещью, она не выглядела запаникованной или испуганной вовсе, и даже виляла хвостом в Нинг Тао.

Нин Тао сказал: "Я хочу усовершенствовать тебя, но я не знаю, что произойдет, есть шанс, что ты умрешь или превратишься в трансцендентальную собаку, ты можешь кивнуть головой, если хочешь".

Бродячая собака в штативе кивнула.

Нин Тао больше не колебался, и большое количество духовной энергии собралось над его ладонями, а затем трансформировалось в огонь дана.

Черно-белый Огонь Дан вошел в штатив через его стену и мгновенно поглотил бродячую собаку.

Это был первый раз, когда Нинг Тао усовершенствовал живое существо с помощью Dan Flame, он понятия не имел, что произойдет, и судьбу этой бродячей собаки невозможно было предсказать, очень вероятно, что она умрет, но она также может стать трансцендентной собакой. Поэтому он спросил через шепот, хочет ли она этого, и если она боится и не хочет, то он не стал бы так уточнять.

Но после того, как бродячая собака кивнула, она больше не волновалась, так как эта бродячая собака только что обрела жизнь, что может быть хуже этого? Изменение своей судьбы, будь то человек или собака, требует испытаний и несчастий.

Время проходит за минутой...................

Базз!

Штатив Небесного Пса издал звук, и как только рот штатива дрогнул, из штатива вылетела желтая тень.

Желтая тень была точно такой же, как у бродячей собаки, которая приземлилась на землю со сломанной ногой в целости и сохранности. Желтый слой масла и воды, чистый. Его глаза были черно-белыми, как и цвет костра, белыми в чистоте и черными в глубине и загадочности, полностью отличающимися от карих глаз других собак. Что еще более удивительно, так это то, что на лбу у него узор "небо" - белый слева и черный справа.

Бродячая собака внезапно открыла пасть: "Папа, отныне я буду твоей собакой, рычащее небо просто рычащее небо, яйцо большое, отныне меня будут называть рычащей небесной собакой".

Довольно стандартный мандаринский наречие, пластичное, прохладное чувство.

Челюсть Нинг Тао стукнулась о землю.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0298: Дополнительное питание**

Глава 0298 Добавление пищи Нинг Тао ума уже давно преследует вопрос, что такое Небесный Собачий Тренога, ответ на который был открыт. Штатив "Небесная собака" - это не миска для собак, это штатив, используемый специально для усовершенствования собак. Блуждающая земная собака превратилась в возделываемую божественную собаку с духом и мудростью, выходящими далеко за рамки ее вида!

Но почему в мире существует такой странный штатив для выращивания собак, как "Небесная собачья штатива"?

Возможно только Chen Pingdao мог разгадать эту загадку, но вещь, казалось, исчезла из земли.

Нин Тао на мгновение замерз, может быть, духовность вышла из-под контроля?

Неизвестный ему, рычащий Тенгу показал идиллическую улыбку: "Говорящие собачьи разговоры - это привычка, их нельзя изменить через некоторое время".

Нинг Тао: ".........."

Он собирался активировать функцию перевода "собака-шепот", и теперь казалось, что в этом вообще нет необходимости.

"Черно-белые..." рычащий небесный пёс ярко улыбнулся, и голос его был немного детский: "А золотые... все вошло в мое тело... Позже я заснул".

Говорят, что IQ взрослой собаки сравним с IQ человеческого ребенка в возрасте шести или семи лет, и после усовершенствования Небесного Собачьего Тренога, его духовность и IQ были значительно увеличены.

Не удовлетворившись таким ответом, Нин Тао спросил: "Если подумать, что еще случилось?".

Ворчащий собака лежал на спине, одна передняя лапа сжимала его голову, когда он, казалось, боролся с мыслями.

Это комическое действие заставило Нин Тао посмеяться: "Я действительно не могу думать об этом и забыть об этом".

Рычащий небесный пёс внезапно поднял голову: "Я вспомнил... и слова... так много слов..."

У Нинг Тао дрогнул разум: "Какое слово?"

Рычащий собака покачал головой: "Я не знаю".

Это руна?

Мысль промелькнула в голове у Нинга Тао, и его глаза устремились к Небесному Собачьему Триподу, который все еще находился на земле. Но именно этот взгляд заставил его замёрзнуть.

Это уже не золотой штатив Тенгу, а теперь он серый, как обычный глиняный штатив с трещинами по всему телу, создающий у людей впечатление, что он разобьется в любой момент.

Нинг Тао вдруг понял, что этот Небесный Трипод Собаки собрал некую особую духовность и духовную энергию, и как раз во время процесса очищения только что, вся духовность и духовная энергия, которая у него была в резерве, была передана Ревнущему Небесному Псу!

Чтобы снова отточить собаку, она должна будет восстановить свою духовность и духовную энергию, а это также означает, что ей понадобится много духовных материалов, и она также должна будет использовать гнилой сломанный горшок, чтобы восполнить эту гниль.

Нинг Тао взглянул на коробку с духовным материалом, расположенную в углу клиники, и идея о желании починить Небесный Собачий Трипод сразу же вспыхнула в его голове, но идея была подавлена им, как только она появилась. Для него зарабатывать деньги было уже очень простой и легкой вещью, но зарабатывать Духовные Материалы было более хлопотно. У него было лишь немного духовного материала, отложив в сторону то, сколько духовного материала необходимо для восстановления Духовности Небесного Собачьего Трипода, и сколько духовной энергии нужно, очень реалистичный вопрос, который он должен был рассмотреть, что бы он сделал после того, как восстановит его, очистив собаку снова?

"Папа, кто-то идет!" Вдруг рычащий собака посмотрел в сторону двери клиники, и его пушистые уши зажмурились.

У Нинга Тао уже есть "собачий нос", но не "собачьи уши". Его слух намного чувствительнее, чем обычно, но все равно он намного хуже, чем собачьи уши.

Конечно, через несколько секунд за дверью раздался голос Бай Цзина: "Брат, что ты там прячешься? Приходите домой на ужин!"

Ворчун подёргивал нос: "Женская змея"!

"Ты повзрослеешь? Твоя электрическая машина в доме, не думай, что я не знаю, что ты там, выходи на ужин!" В голосе Бай Цзина был намек на флирт.

"Гав-гав!" Рычащий собака бросился к двери, волосы на его шее стояли наверху.

"С собакой?" Голос Бай Цзина был полон сюрпризов: "Почему там собака? Ты гоняешься за нашей семьей Цин за нашей спиной................................"

Нинг Тао больше не мог слушать и говорил, затаив дыхание: "Куда ты торопишься? Сейчас будет!"

Рычащий пёс с неба оглянулся на Нинг Тао, собачий рот треснул, и он улыбнулся небесам: "Отец, это хозяйка?".

Нин Тао проглотил угол рта: "Долговые коллекционеры, не кусайся небрежно позже, они свирепые".

"Гав!" Рычащий собака лаял.

Нинг Тао прикрепил наполненный трещинами штатив "Небесная собака" обратно на полку и положил его туда, а затем пошел открывать дверь.

Под золотым солнцем, с маленьким костюмом, белой рубашкой, короткой юбкой, чулками и высокими каблуками, белым джингом в костюме и профессиональном платье, и идеальной девятиголовой фигурой и сказочной красотой, она стала самой привлекательной сценой в этом отдаленном переулке.

Нинг Тао улыбнулся и вздрогнул: "Этот наряд очень хорошо тебе подходит".

Но глаза Цзин прошли мимо Нинг Тао и посмотрели на дверь клиники...

Ворчащая собака вышла из двери робко, казалось бы, испугавшись Бай Цзина, и, взглянув на нее, спряталась за Нин Тао.

"Где ты взял собаку?" сказал Уайт, любопытно.

Нинг Тао сказал: "Поднял его на дороге, он называется "Ревющее небо"".

Белый Цзин на мгновение застыл, за ним последовал пуф и смех: "Ревет небеса? Когда ты стал Богом Иржиро?"

"Поговорим дома". Нинг Тао был слишком ленив, чтобы поговорить с ней.

Рычащий небесный пёс побежал за задницей Нинга Тао, боясь потерять его.

Войдя в дверь, Нин Тао с первого взгляда увидел Цинь Чжуя, который накрывал чаши и палочки для еды за столом, его нос был настолько горячим, что из него чуть не вырвало кровь из носа. Там не было ничего, кроме треугольных брюк, фартука, обвязанного вокруг тела Цинь Чжоу, и пары шлепанцев.

Дело в том, что фартук на самом деле выполнен в стиле брюшного кармана и на нем вышит золотой карп.

Это напоминание, что он рыба из воды?

Услышав звук, Цинь Чжоу повернулся и подошел, улыбка, которая была еще красивее, чем цветок, лопнувший на его лице: "Брат Нин, сегодня в полдень я добавлю еды для тебя, так что приходи и попробуй мою сестру и мое ремесло".

Нин Тао знал, что "дополнительная еда" никогда не была хорошей вещью и не имела ничего общего с едой, потому что стол был всего лишь тарелкой с яичницей из омлета, жареной рыбой, сделанной из какой-то неизвестной рыбы, и большой миской запеченного тофу.

Но, не дожидаясь, пока Нинг Тао скажет хоть слово, рычащий Небесный Пес, который прятался за ним, вдруг высунул голову и бесконтрольно вырвался: "Упс! Хозяйка такая красивая, она сияет глазами моей собаки!"

Цинь Чжуй в изумлении посмотрел на рычащего Небесного Пса, который появился с собачьей головой и потерял голос: "Это........................".

Нинг Тао сказал: "Его зовут Рычащий Скай и отныне он будет нашей семейной собакой". Я усовершенствовал его с помощью Небесного Собачьего Тренога из клиники, и он будет говорить по-человечески".

Бай Цзин, который только что вошел через дверь, удивился, услышав: "Я видел этот горшок, он для собачьего рафинирования?"

Нин Тао горько улыбнулся: "Боюсь, что так, я пока не уверен, есть ли у него какие-то другие эффекты, я могу изучать его только медленно в будущем".

Цинь Чжоу наступил на шлепанцы, присел на корточки рядом с Нин Тао, протянул руку и погладил голову рычащей небесной собаки, улыбнулся и сказал: "Хороший мальчик, тяжелая обязанность заботиться о семейном доме останется за тобой в будущем".

Но это ее приседание, длинные ноги слегка приоткрыты, брюшной карман наклонен, глаза Нинг Тао были безжалостно острыми, горячая кровь вместе с импульсом к месту сходятся и уходят.

Это правда, что еда добавляется, некоторые раздуваются, а некоторые голодают.

Ворчащая небесная собака хныкала и виляла хвостом, когда вошла в объятия Цинь Чжоу.

Цин гнался за ним и внезапно оттолкнул: "Мое тело - только твой хозяин может прикоснуться к тебе, помни об этом, или я тебя побью"!

Рычащий небесный пёс последовал за ним и снова сжимался, прячась за Нинг Тао.

Этот приговор снова послал чей-то нерв в бешенство.

"Это, давай поужинаем." Нин Тао не осмеливался смотреть дальше, он сомневался, что он сможет противостоять этому импульсу, чтобы сделать что-то плохое.

Чейз Цин встал, длинные ноги быстро ветрят: "Пойду подам тебе поесть".

Белый Цзин подошел, протянул руку и коснулся головы Ревющего неба и улыбнулся: "Ревющее небо, позовите Королеву".

Ворчащий Тенгу открыл пасть своей собаке: "Королева".

"Это хорошо". Бай Цзин счастливо засмеялся: "Было бы здорово иметь дома больше таких собак, это намного веселее, чем это бревно".

Нинг Тао: ".........."

Трое сели за стол, рычащие Тенебры с недоумением смотрели на них.

Нинг Тао спросил: "Рев на небесах, ты голоден?"

"Голоден". Ревющее небо виляло хвостом у Нинг Тао.

Нинг Тао похлопал по стулу рядом с ним: "Иди сюда, садись и ешь".

Ворчащий собака на самом деле прыгнул в это кресло, присел и вел себя прилично.

Нинг Тао перенес свою незавершенную миску с рисом на рычащую небесную собаку, а затем зажарил перед собой еще немного рыбы и тофу.

Ворчащая собака съела свою еду в такой собачьей манере, и после нескольких укусов фактически вытащила салфетку из бумажной коробки и вытерла пасть лапами.

Нин Тао, Цин Чжуй и Цзин Бай смотрели на него с ошеломленным изумлением, несмотря на то, что они были очень осведомлены, когда они когда-нибудь видели, как собака так ест?

Ворчащий Тенгу открыл рот и сказал: "Эти два мастера хороши в этом, просто... немного соленые".

Белый Цзин хихикал: "Ты, собака, неплохо тебе его подарить, он все еще слишком соленый"?

Рычащий собака последовал за ним и закрыл ему рот.

Тем не менее, он не знал, какова ситуация, Нин Тао вдруг почувствовал лишнюю ногу на ноге, нервы вокруг него напряжены, переместил глаза, чтобы посмотреть на Цинь Чжуй, Цинь Чжуй покачал головой. Он последовал за ней и посмотрел на Цзин, которая тоже покачала головой.

Это адская штука.

Он яростно наклонился, и пара глаз бросилась под стол с огнем.

Под столом большие длинные ноги Цинь Чжоу были раздвинуты на сорок пять градусов, при этом и левая, и правая ноги лежали на полу. Длинные ноги Уайт также находились под углом в сорок пять градусов, а ее левая и правая ноги хорошо лежали на земле.

Но дело не в этом, дело в том....

Небольшое соленое ощущение внезапно развилось в носу Нин Тао, и он протянул руку и вытер ее, затем он был ошарашен, на этот раз у него действительно началось кровотечение из носа.

Нинг Тао не осмелился искать дальше, и одна книга выпрямилась.

"Какого цвета?" Уайт спросил.

Нинг Тао: ".........."

Ворчащий собачий рот дёрнулся, он, казалось, что-то знал о ситуации и хотел что-то сказать.

Цинь Чжоу вдруг сказал: "Заткнись нахуй".

Ворчащий Тенгу последовал за ним и похоронил голову в еде.

Потом Нинг Тао снова почувствовал лишнюю ногу на ноге, и это было еще более безрассудно, чем сейчас.

Что-то не так с этим дополнением, и оно, кажется, движется по-настоящему.

"Я отдохнул в своем зародыше и услышал Великий Звук Пути." Разум Нинг Тао тихо скандировал.

Чёрт!

Звонил божественный колокол, и злые мысли внезапно исчезли.

Нинг Тао сухо кашлянул: "По серьезному поводу, я поеду в Гималаи".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Гл. 0299 Укусы собак**

Глава 0299 Собака кусает собаку три дня спустя.

Базовый лагерь Эверест, Иржи, на границе Западной провинции.

Закат солнца пролился над Эверестом, а ледяная вершина приобрела золотистую окраску, придавая безошибочный визуальный эффект святости и святости. Золотой купол храма неподалеку ярко светит и является также священным и торжественным зрелищем.

Внедорожник остановился на поляне в лагере, и товарищи-тибетцы за рулем сказали на более деревенском китайском языке: "Друг, вот ты где, можешь сойти".

Молодой человек в машине вытащил бумажник и заплатил, затем поднял небольшой сундук с лекарствами, положенный ему на ноги, и вышел из машины. К нему в машине присоединилась молодая женщина, собака.

Эта небольшая группа исследователей была ничем иным, как Нин Тао, Цин Чжуй и Ворчущий Небесный Пес, которые спешили из официального города.

Нинг Тао похлопал дверь машины: "Спасибо, хозяин, и возьми машину, когда вернешься".

На темном лице его соотечественников тибетцев появилась невинная улыбка: "Нет проблем, желаю вам хорошей поездки".

Рычащий собака открыл пасть собаке и, похоже, захотел что-то сказать.

Как только Цинь Чжуй ущипнул пасть своей собаки, только после того, как ее товарищи тибетцы уехали, она отпустила его пасть и сказала серьезно: "Ты только что хотел поговорить?".

Рычащий собака кивнул.

Цинь Чжоу посмотрел на него: "Ты не говоришь человеческих слов, никто не принимает тебя за немого".

"Я хочу пописать......................" сказал рычащий Тенгу.

Цинь Чжуй поднял свою пощечину.

Рычащий собака последовал его примеру и изменил свои слова: "Гав! Гав, гав, гав..........................."

Нин Тао улыбнулся: "Иди пописай быстрее, мы тебя здесь подождем".

Только тогда рычащий собака разбросал ему ноги и убежал туда, где никого не было.

Цинь Чжоу ворчал: "Если ты можешь говорить на человеческом языке, ты действительно думаешь, что ты человек, ты забежал так далеко, чтобы пописать".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Небесный Собачий Трипод дал ему высокую степень духовности и мудрости, это не обычная собака, и немного гигиенических привычек также являются нормальными". И не волнуйся слишком сильно, он был очень хорош".

Цинь Чжоу изогнул угол своего рта: "У тебя лучше получается, чем у меня".

Нин Тао протянула руку и обхватила плечи, смеясь: "Чему ты завидуешь с собакой, давай сначала найдем место, где можно остановиться, и познакомимся с ситуацией здесь".

С этим объятием от Нин Тао на лице Цинь Чжоу вдруг появилась улыбка. На самом деле она не ревновала, так как рычаг был кобелем. Как еще не обретенная любовница, с добавлением в семью собаки, конечно же, ей пришлось настроиться.

Рычащая небесная собака переехала после того, как пописала, и последовала за Нин Тао и Цин, пара черно-белых глаз, смотрящих влево и вправо, очень проворные.

Менеджер лагеря был найден, только для того, чтобы сказать, что только одна палатка доступна для аренды. Нин Тао почувствовал небольшую головную боль, в то время как Цинь Чжоу был втайне счастлив.

Нин Тао заплатил за аренду и спустился в ряд палаток, прежде чем возглавить руководство. Группа туристов разжигала костер в грязи, а другие готовили ингредиенты и посуду для барбекю, который, как оказалось, был готов к костру.

В основном группа была молодой, в ней был только один мужчина преклонного возраста, с темной кожей, полной ветра и морозов, и парой острых глаз. На его стороне склонился тибетский мастиф, огромный по размерам, что сделало его выглядеть очень свирепым.

Администраторы погнались за Нин Тао и Цин до маленькой палатки: "Это палатка, приходите ко мне, если вам что-нибудь понадобится".

"Хорошо, спасибо". Нинг Тао сказал.

Администратор повернулся к выходу, сделал несколько шагов и оглянулся на погоню за Цин. Такая красавица, как Цинь Чжуй, была зрелищем, куда бы она ни пошла.

"Давай зайдем внутрь и посмотрим". Нин Тао поднял тканевый занавес палатки и зашел внутрь.

Цинь Чжоу указал на рыло рычащей небесной собаки и сказал: "Оставайся снаружи и следи за дверью".

Рычащая собака с неба бросилась к Цин, чтобы помахать хвостом, ярко улыбаясь: "Хорошо.... гав!"

Цинь Чжоу подарил рычащей небесной собаке безмолвный блеск, а также зарылся в палатку.

Ворчащая собака честно прислонилась к занавесу палатки, глядя на тибетского мастифа напротив, но пробормотала в пасти: "ABCDEFG.................... что за G? Черт, этот английский алфавит так трудно выучить, не так ли?

Внутри палатки Нинг Тао бороздил брови.

В этой палатке не было даже кровати, а пол был покрыт влагостойким брезентом, который содержал только бедный матрас шириной в полтора метра, и толстое, грязное одеяло, от которого плохо пахло.

Как можно спать в таком месте?

Цинь Чжуй, с другой стороны, выглядел очень счастливым: "Брат Нин, одеяло такое грязное, давай не будем накрывать его сегодня ночью, а просто поспим на матрасе". Я не боюсь холода, а если боишься, то можешь обнять меня, будет тепло".

Нин Тао посмотрел на матрас, который составляет всего один метр и пять в ширину, немного болит голова, настолько узкий матрас, что он хотел не обнимать не может быть? Как врач, он не боится холода, даже лежащий голым на вершине Эвереста. Но он боится змей.............

Не дожидаясь заявления Нин Тао, Цинь Чжуй начал собирать "комнату", в которой они с Нин Тао собирались остаться.

Нин Тао не удосужился подумать и о головной боли, он открыл маленький сундук с лекарствами и взял карту, тщательно проверяя маршрут.

От этого лагеря до места назначения Чжу Хунциня оставалось как минимум двадцать километров. Среднестатистическому альпинисту требуется как минимум два-три дня, чтобы добраться до этого места. Ближайший маршрут проходит прямо над Эверестом и спускается к южным склонам Непала.

Внимательно изучив дорожную карту, сердце Нин Тао тайно сказало: "Тогда как Чжу Хунъюй попал сюда? Кто убил ее снова?"

Освежающий аромат внезапно просочился в ноздри Нин Тао, и он пошевелил глазами, чтобы увидеть, что это Цинь Чжоу сняла куртку, сидя на земле со скрещенными ногами, со слабым туманом, постоянно поднимающимся из верхней части тела, носящего только лифчик, и длинным языком, бесконечно трепещущим в пустоте.

Аромат был запахом тумана, вонь в палатке стала маленькой, и все, что осталось - это ее аромат.

Нин Тао любопытно спросил: "Что это за средства?"

Цинь Чжоу показал зубы и засмеялся: "Это слюна змеи".

"Твоя слюна?"

"Это змеиная слюна". Цинь Чжуй серьезно поправил.

Снаружи палатки рычащая небесная собака тоже выплюнула язык, вздрогнув, а через несколько секунд остановилась: "Черт, почему у меня нет собачьей слюны"?

Напротив, мужчина средних лет ослабил поводок в руке и прошептал: "Вперед!".

Тибетский мастиф внезапно бросился на рычащего небесного пса.

Ворчащий Небесный Пес поднял голову и уставился на приближающегося тибетского мастиффа, а через несколько секунд, казалось, что-то определил и встал с земли со стрелой: "Roll...woof woof!".

Тибетский мастифф, который не слушал такого предупреждения, набросился на рычащую собаку, вскочил и укусил рычащую собаку за шею с открытым ртом.

Ворчащая тианская собака яростно вскочила с земли, откинулась назад и жестоко растоптала ноги на груди тибетского мастифа.

Бряк!

Тибетский мастиф, весивший не менее ста фунтов, выпустил крик и бросил свое тело назад, как разбитый воздушный змей, пролетев семь-восемь метров, прежде чем упасть на землю. Как только он упал, он уже не мог встать, и кровь продолжала поступать из углов его рта.

Рычащий небесный пёс отругал низким голосом: "Тупица, во мне есть волшебные силы, о которых я тебе расскажу"?

На самом деле он не знал, что это была духовная сила, дарованная ему Небесным Псом Триподом.

Напротив, владелец тибетского мастифа был ошарашен.

Несколько молодых людей готовятся к празднику костра также случайно остановил руки живых, глядя на тибетского мастифа, лежащего на земле не может двигаться, и удар будет тибетский мастиф сбил со лба "день" на слове почвенная собака.

Тибетский мастиф известен как самая свирепая порода собак на планете, вытащить наземную собаку так же легко, как лапу, но что только что произошло, так это то, что наземная собака пнула тибетского мастифа, серьезно ранив его в землю!

Нин Тао и Цинь Чжоу вышли из палатки.

Нинг Тао посмотрел на тибетского мастифа, который упал на землю и плюнул кровью, а затем на Рычащего Небесного Пса: "Что случилось?".

Цинь Чжоу протянул руку и вырезал рот собаке, рычащей в небе.

"Хныканье... хныканье..." издал приглушенный звук из рычащего рта Тенгу.

Шепчущая снежинка вспыхнула, и в голове Нинг Тао раздался голос рычащего пса: "Этот человек не значит хорошо, он позволил своей собаке прийти и укусить меня". Только что я услышала, что он говорил своему народу, что Мать-мать Цин так прекрасна, и что если бы он мог.........."

Это не продолжалось, но Нинг Тао знал, что это должно быть трудно услышать.

Неудивительно, что такой человек, как он, привезет в такую варварскую страну таких тигров, как Цинь-Чжуй, и встретится с кем-то, кто движет кривым умом. Человек средних лет, видимо, хотел, чтобы его тибетский мастифф убрал рычащего Тенгу, чтобы проверить его реакцию. Если бы он был трусом и не имел сил защитить свою женщину, то, боюсь, другая сторона сделала бы более смелый ход.

В это время сюда подошел мужчина средних лет и несколько молодых людей, у одного из них было плохое выражение лица, особенно у мужчины средних лет, который смотрел на Нинг Тао так, как будто собирался выплюнуть огонь.

Нин Тао уже разведал каждого человека за это время, используя технику видения и обоняния, все эти молодые люди были обычными людьми, что человек средних лет был настоящим боевым искусством с кунг-фу в теле. Ничто из этого не удивило его, и что удивило его, так это то, что у этих людей на теле было оружие, и он чувствовал их запах от всех них.

Это не простая группа людей.

Нин Тао ступил напротив Цинь Чжоу и рычащего небесного пса.

"Эй!" Мужчина средних лет открыл пасть и гневно сказал: "Твоя собака укусила мою собаку, как это считается?"

Нинг Тао сказал: "Похоже, твоя собака бросилась к тебе, чтобы доставить неприятности, верно? Моя собака прямо перед моей палаткой, и тебе нужно говорить здраво".

"Ты рассуждаешь со мной?" Человек средних лет в ответ засмеялся в гневе: "Хахаха! Он рассуждал со мной!"

В глазах Цинь-Чжуя вспыхнул зеленый блеск, его глаза замерзли от холода.

Нинг Тао сказал: "Вы все идите в палатку и оставьте это мне".

Цинь Чжоу на мгновение засомневался, ничего не сказал, развернулся и пошел в палатку. Неважно, в какое время это было, неважно, в какой ситуации это было, до тех пор, пока это было что-то, что Нинг Тао велел ей сделать, она будет это делать.

Рычащие клыки тоже вошли в палатку.

Мужчины среднего возраста и несколько молодых людей повернули глаза и окружили их.

Мужчина средних лет жестоко сказал: "Мой тибетский мастиф стоит миллион, что скажешь?"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Что ты хочешь сделать?"

"Плати!" Мужчина средних лет хладнокровно засмеялся: "Если ты не можешь взять деньги и позволить мне поиграть с твоей девушкой, то это можно раскрыть".

Молодой человек внезапно протянул руку и потянул за занавес палатки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0300 Глава 0300**

0300 Глава Подушка Боковой Ветер Нин Тао внезапно протянул руку и схватил юношу, он использовал много силы, и юноша внезапно выпустил крик боли.

"Не смей!" Мужчина средних лет был в ярости, поднял ногу и пнул ее в маленький животик Нинг Тао.

Нинг Тао не уклонился и не позволил ногам мужчины средних лет сильно ударить его по его маленькому животу. Впервые в мире я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире, я был в мире.

Пинком в прошлом не пнул Нин Тао кровью и упал на землю, даже не дрогнул, мужчина средних лет был ошеломлен, правая рука также подсознательно коснулась спины талии.

У него был пистолет, прикрепленный к талии.

Нин Тао отпустил руку молодежи и тоже был готов нанести удар.

Как раз в это время пришел голос: "Что ты делаешь? Никаких драк или драки!"

Рука мужчины средних лет сжималась, когда подошел исполнительный директор, улыбаясь: "Все в порядке, мы просто поздоровались".

Администратор лагеря посмотрел на Нинг Тао: "Тебе есть, что сказать?"

Нинг Тао улыбнулся и покачал головой: "Нет, мы просто поздоровались".

У начальника лагеря было серьезное выражение лица и сказал: "Лучше не устраивать сцену, здесь есть вооруженная полиция, они не обращаются с людьми, которые устраивают сцену".

Мужчина средних лет повернулся, чтобы уйти, и за ним последовали юноши.

Изначально Нин Тао хотел спросить у руководства, что это за группа людей, но после того, как некоторые подумали, что он снова сдался. Он считается здесь незнакомцем, и кто может быть уверен, что этот менеджер не знает банду?

Менеджер также ушел, бормоча весь путь, говоря на родном языке места, которое Нин Тао не мог понять вовсе.

Нин Тао также зарылся в палатку и увидел рычащего Небесного Пса, стоявшего лицом к двери с перевернутой шерстью на шее, и Цинь Чжоу, стоявшего у двери. Она развязала змеиные когти, готовая к убийству.

Нинг Тао сказал: "Этих людей уже нет, не надо нервничать".

Только тогда Цин Чейсинг убрал змеиный коготь: "Я хочу убить этих людей".

Нинг Тао обернул руки вокруг плеч: "Успокойся, эти ребята - нехорошие люди, они проиграли, наверное, они не просто так все отпустят, возможностей полно".

В этих интимных объятиях враждебность в сердце Цинь-Чжуя мгновенно рассеялась, и на его прекрасном лице появилась улыбка.

Рычащий Скайхаунд сказал: "Учитель, я разведаю этих людей, они могут говорить, и я слышу очень мало".

Нинг Тао протянул руку и погладил голову рычащей небесной собаки, улыбаясь и говоря: "Тогда иди, будь осторожен, не подходи к этим людям, просто подслушивай на расстоянии".

"Хорошо!" рычащий собака покинул палатку.

Слух собаки в шестнадцать раз больше, чем у человека, и она может слышать даже миллион гц вибрирующих звуков. Даже самые передовые слуховые аппараты, сделанные человеком, ничуть не лучше, чем уши, подаренные небесами WANG Xing. Более того, рычащий Небесный Пес - это культивационная собака, которая была очищена изнутри Трипода Небесного Пса, лишенного своей сущности.

Нинг Тао все больше и больше чувствовал, что Ворчащий Небесный Пес станет незаменимым помощником рядом с ним, его способностью помогать ему во многих вещах.

"Брат Нинг, что нам теперь делать?" Цин спросил о нем.

Внезапно осознав что-то, Нин Тао нервно отпустил руку, которая была обернута вокруг плеча Цинь Чжоу: "Давайте сначала немного отдохнём, а когда стемнеет, пойдём в тот храм и проверим его".

На лице Цинь Чжоу вдруг появилось разочарование: "Зачем ты идешь в храм?".

Нин Тао сказал: "Чжу Хонъюй пришла сюда в том году и была убита на южном склоне Эвереста, и я подозреваю, что она пошла в тот храм. Я здесь, чтобы раскрыть тайну ее убийства в том году, так что я хочу пойти туда, куда она ходила, чтобы найти улики".

Могли бы остатки предка, ищущего Дана, и шепчуна найти место, где ходил или останавливался Чжу Хунъюй, чтобы увидеть ее и услышать ее голос? В этом, на самом деле, он сам не уверен, но он не сдастся, даже если появится проблеск надежды.

Последний бит послесвечения заходящего солнца выцветал в небе, и темнота и холод объединились, чтобы окутать его. Из-за высоты над уровнем моря даже ночью небо голубое, сияние звезд и луны проливается вниз, а священный Эверест все еще отчетливо виден.

В лагере начался костёр.

Несколько молодых людей собрались у костра, пили и ели барбекю, а мужчина средних лет тоже сидел у костра, его мрачный взгляд уставился на палатку Нинг Тао и Цин. Рядом с ним лежал тибетский мастиф, и, похоже, речь шла о том, сможет ли он пережить ночь.

"Хозяин, на пару слов от вас, я немедленно пойду и прикончу этого мальчика и отправлю эту девушку к вам в постель." Человек, который говорил, был молодым человеком, чье запястье было сильно ущемлено Нин Тао, и до сих пор его запястье все еще было смутно болезненным, поэтому его злоба на Нин Тао также была самой тяжелой среди этих людей.

Мужчина средних лет сделал глоток вина и затихшим голосом сказал: "Этот человек тоже практикующий врач, вы не подходите друг другу".

"Хозяин, у нас есть твёрдый товар, почему мы его боимся?" Другой молодой человек сказал.

Все молодые люди были учениками мужчин среднего возраста.

Мужчина средних лет посмотрел на часы в руке: "Сначала бизнес, потом мальчик. Покупатели уже дуют, и мы уйдем позже, когда хватит будет еды и питья".

"Учитель, в этом месте действительно есть храм? Я дважды переступал через это место, не найдя подсказки". Молодежь, чью руку сжимал Нинг Тао, сказала.

Мужчина средних лет негромко ворчал: "Если ты так легко можешь это выяснить, зачем мне самому это делать?".

Молодежь в панике сказала: "Хозяин прав, Хозяин прав....".

Никто не заметил, что в темном углу за палаткой, собака со словом "небо" на лбу слушала их разговор с поднятыми ушами. Он слушал во время скандирования: "ABCD... SB....YZ...".

Рычащий собака, который должен быть самым трудолюбивым и усердным гавном в мире.

В палатке Нинг Тао сидел на земле со скрещенными ногами и снова и снова читал первую фразу Твоей Сутры. С каждым молчаливым чтением, звук Дао Божественный колокол будет звонить в его сознании, звук которого может успокоить его ум и устойчивый дао ума.

Цинь Чжоу не имел ничего общего, лежал на матрасе и смотрел на Нин Тао, который скандировал. Когда она пришла, на ней должен был быть холодный костюм, но теперь на ней был только треугольник брюк и лифчик. Причина, по которой она сняла штаны, была прямолинейной, горячей.

Не проблема говорить о жаре в этой ледяной среде, кто позволил бы кому-то быть змеиным демоном?

Но она не знала, что именно из-за неё Нинг Тао читал это Писание снова и снова.

На самом деле, это подношение разума Тао. Перед лицом искушения красоты полезно противостоять искушению и отточить даосское сердце, которое хорошо для его культивирования.

"Брат Нинг, мне холодно, подойди и обними меня." Голос Цинь Чжоу был мягким и бессильным, но он, казалось, нес веревку, крючки и наживку, какую рыбу поймать.

Нин Тао открыл глаза и затаил дыхание: "Только что ты сказал "горячо", а теперь сказал "холодно", "холодно" или "горячо"?

"Холодно". Цинь Чжоу выглядел очень уверенным.

"Потом ты одеваешься". Нинг Тао сказал.

Цинь Чжуй постучал в рот и растоптал его холодные штаны одной ногой.

Нин Тао вздохнул, подошел, прилег рядом с ней, и потянулся за Цзя Ааном, чтобы обнять ее. Ему очень нравится эта небесная наложница, и он в еще большем долгу перед ней, поэтому иногда она баловала его, он все равно должен был пойти уговаривать ее.

Цинь Чжуй прижималась к рукам Нин Тао, лицо которого улыбалось красивее цветка, когда она выдыхала в ухо Нин Тао: "Брат Нин, позволь мне сказать тебе кое-что".

Нин Тао сдерживал зуд, его голос немного дрожал: "Если у вас есть что сказать, просто скажите это как следует, какой смысл выдыхать?"

"Разве в книге не сказано, что подушечный ветер работает лучше всего, я даю тебе подушечный ветер."

Нинг Тао: ".........."

Казалось, что необходимо было заставить еще одного ученика записаться в учебный класс для участия в забеге против Ворчащих Небесных Псов, и это был Цинь Чжоу.

"Брат Нинг, что ты думаешь о моей сестре?" Цинь Чжоу подул "подушечный ветер", который он хотел подуть в уши Нин Тао.

"Твоя сестра? Твоя сестра в порядке". Нинг Тао сказал, просто немного флиртовал, но это было что-то, чего он определенно не сказал.

"Тогда возьми ее, и если у тебя есть жена, то я могу быть твоей наложницей во имя тебя, и мы, сестры, будем служить тебе и практиковать вместе, а мы втроем будем бессмертной парой, хорошо?"

Нинг Тао снова была удивлена и убита головной болью: "Это то, что она велела тебе сказать мне, или ты сам сказал мне?".

Цинь Чжуй посмеялся: "Конечно, это был я, но я думаю, что она была готова, что тот обед в тот день, она была той, кто толкнул тебя под стол, она бы сделала это, если бы у нее не было идеи?"

Дело раскрыто.

Но Нинг Тао ничего не мог сделать с настоящим убийцей.

"Скажи это, пообещай мне, хорошо?" Цинь Чжоу скрутил пояс и сжал Нин Тао.

Тело Нинг Тао внезапно пересохло, кровь и желание слились в одно место. Из отчаяния он молча произнес в своем сердце: "Когда небо и земля родили меня, родители оставили меня".

Слезы попали мне в глаза.

"Брат Нинг, что с тобой.........." Цинь Чжуй вдруг нашел Нин Тао в слезах и вдруг занервничал, и человек также выполз из рук Нин Тао и посмотрел на него нервно.

Нин Тао задохнулся: "Вдруг вспоминая моих умерших родителей, мое сердце грустит, так что мы могли бы поговорить об этом позже".

Цинь Чжоу обнял Нин Тао и утешил: "Не грусти, не грусти, я не буду об этом упоминать..........."

Из двери палатки доносился дребезжащий звук: "Вууууууууууууу................"

Нинг Тао протянул руку и вытер слезу от глаза: "Входите".

Ворвавшийся в палатку Небесный Пёс увидел, что Цинь Чжоу обнимает Нин Тао и в панике повернулся: "Я ничего не видел".

Цинь Чжоу отпустил Нин Тао и ударил его по голове собаки одной пощечиной: "Маленькое отродье, ты весь день бегаешь голышом, к чему ты притворяешься серьезным?"

На лице собаки появилась большая улыбка.

Нинг Тао сказал: "Скажи мне, что ты слышал?"

Мужчина средних лет был хозяином тех молодых людей, которые, казалось, были группой могильщиков, - сказал рычащий пёс неба. Я слышал, как они говорили о храмах, покупателях и прочем. К тому времени, как я вернулся, они уже были в пути".

Сердце Нинг Тао дрогнуло: "Они ходили в тот древний храм?"

"Нет, идущий в направлении того, что рядом", - сказал рычащий пёс.

Нин Тао сказал: "Цин Чжоу, одевайся и давай поднимемся и посмотрим".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0301 Глава 0301 Драконье задание**

0301 Глава 0301 Драконье задание Холодный ветер взбивал, и пыль поднималась на склоны холмов, где не росла трава.

Группа из шести человек идет по перевалу, драпированная в прохладном свете звездной луны, над ветром.

Вождь, человек средних лет по имени Зенг Сюйлун, является известным полковником в Китае, детектирующим золото. Остальные пять молодых людей были Его учениками и последовали за Ним по всей стране в банде разбойников могил.

Час спустя Чэн Сюньлун и пять его учеников пришли в депрессию. Колонна окружена серыми склонами, а впереди - возвышающаяся заснеженная вершина.

Ветер ушел.

"Почти готово, Ян Цзун, ты посыпаешь порохом землю." Цзен Сюньлун сказал.

Молодой человек, чье запястье ущипнул Нин Тао, последовал за ним и вытащил из рюкзака сумку, наклонив рот сумки и быстро двигаясь, распространил порошок по ходу движения. Это Янь Цзун, один из самых безжалостных учеников Цзэн Сюйлуна, который также очень эффективен в своей работе. Порошок, который он посыпал, был не бальзамом или известковым порошком, а подсветкой.

Как только этот люминофор распространился, за ним некому было следить, как только свет падал на землю.

"Вперед". Цзэн Сюньлун снова привел своих пятерых учеников к снежному пику в конце депрессии.

Мужчина и женщина в сопровождении собаки у колонны.

Находясь на входе в перевал, рычаг рычащего небесного пса дёргался: "Старый отец, они что-то проливают в землю".

"Что это?" Нинг Тао спрашивал.

"Не знаю, что-то вроде... запаха люминесцентной лампы", - сказал рычащий Тенгу.

Он не знает о блестках, он может пройти через столько мусорных баков, у него есть запах люминесцентных ламп, так что он может описать его вкратце.

Нинг Тао сказал: "Это светящийся порошок, не уверен, что эти ребята тоже не взяли трубку, давайте перейдем через холм".

Нижняя часть колонны.

Цзэн Сяолун остановился на поляне и протянул руку.

Янь Цзун последовал за ним и вручил Диск Искателя Дракона Зенг Лонгу, в то время как другой ученик, Ван Син, держал правителя Искателя Дракона и стоял рядом.

Цзэн Сюньлун подошел вперед с Искательным Диском Дракона в руке, постоянно меняя направление, и сказал, когда он шел: "Искательный Диск Дракона должен смотреть на извилистую гору, одна извилистость - это один проход". Если на двери будет тысяча замков, то здесь будет жить принц. Если перед вами не будет портала, то придет большинство богов и большинство бессмертных. Перед тем, как копать, нужно принести жертву, а собственные водные ворота ведут к воротам".

"Учитель, Ищущий Дракона Секреты твоего старого учения не имеет этих двух предложений ах, это......." У Янь Цзуна было озадаченное выражение лица.

Цзэн Сюньлун сказал: "Это обычная гробница принца, это храм, гробница богов и бессмертных, вам повезло следовать за мной, чтобы заниматься этим делом, это благословение выращивания ваших предшественников". Неважно, помнишь ли ты эти два последних предложения, думаю, они тебе не понадобятся при жизни".

Несколько учеников кивали головой, указывая на то, что их учили.

Цзэн Сяолун остановился под горной стеной и с помощью ног вспахал снег, обнажив серо-черную скалу. На поверхности скалы были какие-то странные линии, похожие на кровеносные сосуды в человеческом теле. Он внимательно посмотрел на нее, затем поместил рядом с ней Искательную пластину Дракона, а затем достал из своего рюкзака карту, которая по своему цвету была древней.

Пришли несколько учеников, Цзэн Сюньлун редко делал ход, и первым шагом был Великий Гроб Господень, который требовался, для нескольких учеников это, несомненно, была хорошая возможность учиться.

На древней карте были изображены скатные вершины, через которые протекала темная река, а на одной из вершин было расписано здание, похожее на дворец. Рядом с этим дворцовым зданием было написано несколько древних китайских иероглифов: храм Яманака.

Цзэн Сюньлун быстро что-то обнаружил, и он подал знак ученику: "Ты преклоняешь колени на этом камне и коутируешь девять раз".

Ученик встал на колени, как было предписано, и вырезал голову на камне.

Бум, бум, бум.................

Цзэн Сяолун внезапно вытащил охотничий нож из талии, взял его в правую руку, обхватил ученика за шею и вытащил наружу, одновременно схватив за волосы ученика и сломав ему голову, колени зафиксировали спину ученика, чтобы не дать ему двигаться.

Кровь, вылитая из горла перерезанного ученика, пролилась на серо-черную скалу.

Несколько учеников были ошеломлены и отброшены назад.

Цзэн Сюньлун сказал затихшим голосом: "Без паники! Я не просто так прочитал эти два предложения. Если перед вами не будет портала, то придет большинство богов и большинство бессмертных. Перед раскопками необходимо принести жертвы, а водные ворота ведут к входу. Говорят, что то, что мы собираемся ввести, является храмом, но на самом деле это гробница богов и бессмертных, которые должны быть принесены в жертву перед раскопками, и если мы не принесем в жертву, то не сможем войти вообще. Кто-то должен пойти на жертву и сделать это дело, чтобы вам не пришлось беспокоиться до конца своих дней".

Несколько учеников остались на некоторое время, и это не было похоже на то, что это они умерли, и тот, кто умер, получил большую долю, которую нечего было брать.

Ученик, чье горло было перерезано, дважды боролся, прежде чем остановиться, и кровь, брызгающая с его шеи, пролилась на камни и текла по странным линиям на камнях, странным было то, что у него брызгало много крови, но линии на камнях никогда не заполнялись. Его кровь, похоже, куда-то ушла, к сожалению, невидимая.

На склоне слева в конце колонны Нин Тао молча наблюдал за тем, как Дзэн Сяолун убил своего ученика, чтобы слить кровь. Он не мог слышать голос Дзэн Сялуна, но рычащий Небесный Пес, стоявший рядом с ним, выступал в роли телеведущего для него и Цинь Чжуя.

"... Если перед вами не будет портала, придет большинство богов и много бессмертных". Перед раскопками необходимо принести жертвы, а водные ворота ведут к входу. Не говорите, что это был голос Дзэн Сюньлуна, даже если один из учеников тихо выпустил пердёж, он был слышен отчетливо.

Глаза Цинь Чжуй были холодными: "Этот парень действительно безжалостен, убивая собственного ученика для жертвоприношения, у него не будет столько забот, когда дело дойдет до его убийства позже".

Нин Тао сказал: "Гробница Бессмертного, похоже, что есть культивирование бессмертного, или демона бессмертного, похороненного в этой горе, я просто не знаю, кто это будет. Не будьте заняты руками, когда заходите позже, скорее всего, внутри будут заклинания органов, пусть эти грабители могил попробуют сначала воду".

"Хмм." Цин погнался за ним в ответ.

Сердце Нин Тао тайно сказало: "Я не ожидал, что здесь все еще есть Бессмертная Гробница, может быть, тогда Чжу Хонъюй пришел, чтобы найти эту Бессмертную Гробницу"?

В этот момент Зенг Сюньлун выгнал мертвого ученика.

ЩЕЛЧОК................

Звук звенящей струны органов доносился изнутри нефрита, и нефрит затонул. На самом деле это был не нефрит, а огромная скала высотой в десятки метров и шириной в десятки метров.

В мгновение ока была обнаружена черная пещера размером с одного человека.

"Ты, залезай, остальные идут". Цзэн Сяолун отдал приказ.

Ученики, которым был дан приказ, просверлили свой путь в яму, били свои факелы и двигались дальше. Остальные три ученика последовали этому примеру. Зенг Сюньлун вошёл последним, и он притащил внутрь также тело убитого им ученика.

На склоне слева мужчина с женщиной и собакой стремительно швырнули в открытую пещеру перевала.

Желтая полевая собака бегала, скандируя: "ABCD... EF... SB...".

Так делают школьников.

Нин Тао и Цин Чжуй вместе с рычащим Небесным Псом только что вошли в пещеру, когда валуны позади них медленно поднимались, блокируя вход. Даже если он не может найти выход или открытую дверь, он может открыть удобную дверь и вернуться назад, и даже превратить ее во вторую пещеру, если она подходит.

Затем тело перерезанной горловины молодости сбрасывали в узкий проход, и запах крови наполнял воздух.

Нинг Тао не торопился наверстать упущенное, он вытащил Лезвие Затмения и окунул его в рот трупа. Когда Линг Ли вколол клинок, в его голове быстро прозвучало несколько голосов.

"Не убивай меня... не убивай..."

"Мам, я собираюсь уехать в путешествие, и после этого дела я отвезу тебя в город, чтобы ты ушла на пенсию и жила хорошей жизнью......"

"Хозяин, сто миллионов комиссионных, кто так щедр.........."

Эти звуки являются остаточными воспоминаниями души, которые также могут быть поняты как мозговые волны. Пока клетки мозга не полностью распались, Лезвие Затмения может активировать клетки мозга с помощью психической энергии и получить мозговые волны.

Вскоре после того, как эта молодость только что умерла, весь его мозг еще не полностью умер, и всевозможная информация вливалась в мозг Нин Тао, и хотя в данный момент он мог слышать только голоса, этого было достаточно для того, чтобы он что-то понял.

Кто-то нанял грабителей могил по астрономической цене и предоставил карты. К сожалению, в его памяти Чжэн Сялун не сказал ему, кто его работодатель. Прямо скажем, ученики думали, что они здесь, чтобы разбогатеть, но на самом деле они были здесь, чтобы стать пушечным мясом. Даже если ему посчастливится выбраться живым после события, нет никакой гарантии, что он убьет дракона.

"Вперед". Нинг Тао закончил коллекцию мозговых волн трупа и убрал лезвие затмения. Он шел вперед, держа в руках свой мобильный телефон, светя на пути сквозь слабое флуоресцентное излучение, исходящее от экрана телефона.

Он всегда хотел сделать фонарик, но ему всегда не хватало духовного материала, а когда у него был духовный материал, он забывал. Когда ему понадобился фонарик в этот момент, он подумал о том, как ему нужно время, чтобы усовершенствовать фонарик для культивирования после того, как клиника переехала, а затем поместить его в маленькую коробку с лекарствами для резервного копирования.

Проход разрезан на нефрит и имеет общую форму шахтного прохода, с полосками камня, поддерживающими вершину в некоторых местах, чтобы предотвратить выпадение песка и гравия. Как проходы, так и баркасы, которые использовались для их стабилизации, выглядели так, как будто они были взломаны мечами или топорами, очень жутковато.

Неужели есть фея?

"Цинь Чжоу, во времена династий Мин или Цин, ты не видел ни бессмертных, ни бессмертных демонов?" Между прогулками, спросил Нинг Тао.

Цинь Чжуй сказал: "Я слышал от сестры, что все эти Бессмертные и Демон Бессмертные исчезли необъяснимым образом. В настоящее время даже люди, которые используют заклинания, редки, и никто не может усовершенствовать заклинания, где бессмертные и демонические бессмертные, которые существуют до сих пор".

"Летающий меч, ты его видел?"

"Нет".

Нин Тао был немного разочарован в своем сердце, как культиватор, хотя он и следовал необычным путем выращивания, комплекс "Летающий меч" был всегда там. Если бы там был летающий меч, наступающий на него и летящий плечом к плечу с Боингом 747, как было бы здорово!

Проход становился все шире и шире, и доносился слабый звук воды.

Впереди внезапно появилось эхо, когда кто-то говорил: "Вход прибыл"!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0302 Глава 1: Труп на перевале**

0302 Глава один проход, один труп Нинг Тао закрыл экран телефона и молча подошел к выходу из прохода. Пространство перед вами широко открытое, но не очень большое, высота вершины всего лишь десяток метров, с левой и правой стороны горы также видны с первого взгляда, ширина визуальной оценки составляет всего двадцать или тридцать метров. Идя вперед, это была темнота, которая была незаметна на первый взгляд, не зная, как глубоко.

Цзэн Сюнлун и четыре его ученика стояли перед огромным каменным памятником, за которым стояла подземная река.

У четырёх учеников Чэн Сюньлуна в руках был тактический факел, некоторые сияли подземной рекой, а некоторые - каменной стелой.

Ширина подземной реки составляла всего два метра, а вода была нежной, так что даже человек с небольшими спортивными способностями мог легко перепрыгнуть через нее с расстояния вытянутой руки.

Каменный памятник - памятник черепахе, высотой в несколько метров, на котором сильным и мощным шрифтом выгравированы три слова "Река Тонгтянь".

Река Тонгтянь - это река в Путешествии на Запад. В заключительной борьбе четырех учителей и учеников Тангского мудреца старая черепаха переправила их через реку. В книге говорится, что ширина реки - восемьсот метров, но мне не приходит в голову, что река, ширина которой всего два метра, тоже имеет такое название. На ширине реки не должно быть тысячелетних черепах.

Нин Тао посмотрел на каменную стелу и сказал в своем сердце темноту: "Река Тонгтан? Сквозь небеса, сквозь небеса, может ли эта река иметь какое-то отношение к возделыванию в бессмертие?".

Именно в это время Цзэн Сюйлун сказал: "Ты, перепрыгни и посмотри".

Ученик, усеянный точкой, осторожно подошел к реке земли и засиял своим фонариком на противоположном берегу. Через дорогу - зазубренная гора скал, всевозможных форм, некоторые большие, а некоторые маленькие. Казалось, он хотел видеть за странным участком скалы, но свет от тактического фонарика просто не мог пробиться сквозь него.

"Давай! Какой в этом смысл бездельничать?" Цзэн Сюйлун призвал, его голос несёт непреодолимое величие.

Ученик сделал несколько шагов назад, сделал глубокий вдох, а затем побежал вперед, прыгая вверх, как он подошел к наземной реке, все его тело взмыло в воздух по направлению к противоположному берегу. При его высоте ассистированного бега и прыжков, не говоря уже о реке шириной всего два метра, даже река шириной пять метров могла перепрыгнуть через нее.

Однако его тело просто улетело в середину реки, когда внезапно упало на прямую линию, чувствуя, как будто что-то вдруг схватило его за ноги и затащило в реку.

Кулдык!

Ученик упал в реку и опустился на дно воды, не имея возможности видеть, он даже не сопротивлялся в течение всего процесса.

Ученик с правителем дракона Ван Син бросился к реке, пытаясь протянуть руку старшему и схватить его за руку, но прежде чем его рука дошла до реки, она снова сжалась.

Люди эгоистичны.

"Черт возьми, как ты смеешь выходить, чтобы заработать на этом состояние?" Цзэн Сюньлун отругался, затем указал на Ван Сина и сказал: "Ван Синь, перепрыгни и посмотри".

Цзэн Сяолун вытащил свой пистолет и направил его на Вань Сина: "На счет три, если не прыгать, не вините безжалостность хозяина".

На теле Ван Син также был пистолет, но у него не хватило смелости его нарисовать. Он также сделал несколько шагов назад, сделал глубокий вдох перед бегством к реке земли, а затем сделал вертикальный прыжок.

На этот раз Ван Син не упал, а перепрыгнул.

Цзэн Сюньлун сказал: "Разве это не так? Это был тот, кто только что был небрежен и заслужил смерть; на одного меньше, а на другого больше, пусть мы все пойдем".

Остальные два ученика тоже перепрыгнули, и не было никаких сюрпризов.

Цзэн Руолун был последним, кто пришел к реке, ему не нужна была помощь в беге, поэтому он сделал прыжок в сторону противоположного берега, и весь человек взлетел в воздух, рок расправил крылья и перелетел, даже ни звука, когда его ноги приземлились.

После этого Цзэн Руолун провел остальных трех учеников в хаотичную каменную зону, которая на мгновение оказалась вне поля зрения.

Только тогда Нин Тао вышел из своего укрытия и привел Цинь Чжоу и рычащего Небесного Пса к каменному памятнику. Он пробудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, и в одно мгновение в его видении появился намек на неясную ауру. Предшествующее ему погодное поле на Цинь-Чжуй и ревущий небо-собака были похожи на два фонаря, освещая для него такую большую площадь. Он также видел четыре погодных передника, которые вошли в зону камней хаоса, без сомнения, они принадлежали Зенг Сюнлуну и его трем ученикам, но как только он переместил глаза на зону камней хаоса и увидел эти четыре погодника на переднем плане, другой погодный передник быстро ослабевал.

Эта ситуация означает, что погиб другой человек.

Нин Тао бороздил лоб: "Этот парень настолько ядовит, что он определенно знает ситуацию здесь, каждый раз, когда он пересекает уровень, он должен умереть, никто из тех людей, которых он привез с собой, не выживет, только он может уйти отсюда живым".

Цинь Чжуй сказал: "Это место имеет тяжелый Инь Ци и в основном является пещерой демона, если это действительно божественная бессмертная гробница, то большинство людей, похороненных здесь, также являются бессмертными демонами".

Нин Тао внезапно вспомнил персонаж, мать Чжу Хонъюя, Фокс Цзи. Инь Мо Лань говорил, что она лисица-демон и что в ее распоряжении находится источник "Поисков предков Дана" - может быть, это Чжу Хунъюй пришла сюда, чтобы найти гробницу своей матери?

"Мы подойдем, я прыгну первым, вы идите за мной." Нин Тао быстро собрал свои мысли, направляясь к реке в земле.

В опасности он никогда не идет первым сам и не позволяет окружающим идти первым.

Перепрыгивая через земную реку, Нин Тао, Цин Чжоу и рычащая собака с неба также подошли к передней части грязной каменной площадки.

Нин Тао быстро увидел руну на дне камня, что на самом деле было заклинанием.

Неудивительно, что камни, открывшие дверь, и река под землей - все это имело заклинание, и пробираться через них приходилось по одной жизни за раз.

Эта ситуация делает Нин Тао также тайно благодарен, что он не убивал на улице, если вы окажетесь в, отложите в сторону опасность нарушения расстановки, просто нарушение расстановки может поставить его в трудное положение. Зная, что сейчас, то, чему он научился и овладел, были его собственные руны, руны простых земледельцев и демонов были еще очень мало известны. На самом деле быстрого устранения этого недостатка не существует, и для его устранения требуется процесс обучения с течением времени.

Не вдаваясь далеко в каменное образование, он увидел труп, который был пронзен каменным шипом, который внезапно поднялся из земли. На дороге были отверстия в направлении, в котором стояло его тело, идущее вперёд.

Тропа вырезана на крутой стене почти 90 градусов, на которую можно наступить только одной ногой, и простирается вокруг стены в форме буквы "Z".

Неудивительно, что на перекрестке этой горной дороги было еще одно тело. Это было то, что Ван Син, который был пойман в трещину в горной тропе, его голова и тело раздавило на целлюлозу, с одной рукой все еще на земле, тянуть на дракона правителя.

Нин Тао сказал: "Четверо из пяти человек, которых этот парень привез с собой, уже умерли, а значит, еще один уровень впереди, так что давайте пойдем за ними".

На этот раз именно он поднялся первым, ступив на тропу, которая могла удержать только одну ногу, прижав спину к стене, и осторожно поднявшись вверх по горе.

Цинь Чжоу и Ворчащая Небесная Собака были расслаблены, потому что у Цинь Чжоу были змеиные когти, а у Ворчащей Небесной Собаки были собачьи когти.

Пятью "З" шагами позже, голос говорил сверху.

"Хозяин... умоляю вас, я... у меня дома все еще моя старая мать, пожалуйста, не дайте мне умереть, ладно? Мне не нужны деньги, я хочу домой".

"Янь Цзун, ты мой самый ценный ученик, ты человек, который смел и способен на великие дела, разве ты не хочешь разбогатеть? Эти дураки все мертвы, так что мы разделим 100 миллионов долларов между нами, по пятьдесят миллионов каждый, так где же нужно пятьдесят миллионов, чтобы заниматься таким бизнесом?"

"Хватит!" Янь Цзун рычал: "Не ври мне, эти четыре брата умерли, потому что они верили в тебя, если бы я верил в тебя, я бы тоже умер здесь! Теперь я вроде как понимаю, какие пятьдесят миллионов долларов человек, вы нас сюда привезли, вы на самом деле хотите, чтобы мы умерли, а потом вы получите сокровища и награду целиком себе"!

"Тебе придется уйти, если ты этого не сделаешь."

"Не подходите ближе, а то я буду стрелять!"

"Хе-хе-хе......."

Нин Тао переступил через последний участок тропы из овечьего кишечника и вытолкнул голову из-за горной скалы. Как будто кто-то использовал божественный топор, чтобы разделить стену живьем, открыв эту плоскую плотину.

Вершина плоской плотины не намного выше заснеженной горы, над которой висит огромный валун, создающий впечатление, что он может упасть в любой момент.

Непосредственно впереди, в конце плоской плотины находятся горные ворота, построенные полностью из камня, высотой в десятки метров и величественные. У ворот горы установлена мемориальная доска с тремя персонажами "Храм Яманака", выгравированными красивым шрифтом, который кажется женским почерком.

За горными воротами находилась каменная мощеная ступенька, а в конце - еще одни большие каменные ворота с тяговыми петлями, которые, казалось бы, были свободны и их можно было вытянуть.

В этот момент Чэн Сюньлун и последний ученик Янь Цзун стояли в конце ступеней, рука Янь Цзуна держала пистолет, дуло которого также было направлено на Чэн Сюньлуна.

Цинь Чжуй собирался уйти со стороны Нин Тао, когда Нин Тао взял ее за руку и сказал ей в ухо: "Не торопись, пусть сначала откроют дверь".

Цинь Чжуй кивнула, она, казалось, почувствовала зуд, когда рот Нин Тао покинул ее ухо, и она протянула руку и проткнула ухо. Эти уши кристально чистые и нежные.

Затем Нин Тао, Цин Чжуй и Рычащий Небесный Пес зондировали за той горной скалой и наблюдали за дуэтом мастер-ученик, который был пойман на дуэли.

Богомол ловит цикаду, а зрители следуют за ним.

В конце ступеней, Цзэн Сюньлун остановил свой холодный смех: "Янь Цзун, я действительно не вижу, как у тебя хватает смелости, чтобы направить пистолет на своего хозяина и задирать своих предков, так что ты не боишься грома и молний"?

Янь Цзун хладнокровно засмеялся: "Не пытайтесь меня этим обмануть, кто из нас в нашей профессии получит хороший конец? Теперь, когда я занимаюсь этим делом, я не буду бояться последствий. Я думал, ты откроешь дверь, ладно, иди туда или я тебя пристрелю!"

Цзен Сяолун внезапно посмотрел вверх.

Янь Цзун подсознательно сместил глаза, чтобы посмотреть вверх, но так же, как он был отвлечен, Цзэн Сяолун внезапно расправил руки и схватил его за руку, держа пистолет, а затем подтолкнул его к груди, его суставы были мгновенно противопоставлены, и пистолет также упал в руку Цзэн Сяолунга.

Цзэн Сюньлун хладнокровно смеялся: "Сражаешься со мной"? Ты немного нежный, иди туда!"

Ноги Янь Цзуна опустились на землю и встали на колени, умоляя: "Хозяин, я был неправ, я..........".

Бах!

Выстрел раздался, и, не дожидаясь, пока Янь Цзун встанет на колени, пуля попала ему в бедро, и кровь вылилась наружу, мгновенно окрасив его бедро в красный цвет.

Цзэн Сюньлун зарычал: "Иди и открой дверь! Или я выстрелю тебе в голову!"

Янь Цзун притащил выстрел ногой к двери храма, его шаги медленно.

Цзэн Сюньлун сказал: "Ты не обязательно умрешь, если откроешь эту дверь, но если ты не откроешь ее, я тебя пристрелю". Я могу простить тебя, пока ты можешь открыть эту дверь, я не буду рассчитывать на тебя за то, что только что произошло, и я поделюсь с тобой, как обычно, твоей половиной награды после того, как все будет сделано".

Возможно, был действительно проблеск удачи, проблеск надежды, оставленный в его сердце, Янь Цзун подошел к каменной двери и колебался на мгновение, прежде чем, наконец, протянуть руку и схватить каменное кольцо и поднять его.....

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0303 Ваши уши вкусные.**

Глава 0303 Уши вкусные, бум!

Зеленый призрачный огонь внезапно вышел из каменной двери, мгновенно поглотив Янь Цзуна. Он открыл рот, чтобы закричать жалко, но только выпустил крик и больше ничего. Он упал на землю, его тело разбилось, когда он упал на землю, приземлившись в пыль!

Но каменная дверь медленно открывалась.

Один проход, одна жизнь.

"Ха-ха-ха!" Цзэн Сюйлун выпустил громкий смех, его смех перекликался с эхом в темном пространстве, как будто его было сотня или тысяча, добавив несколько жутких чувств к Пин Баю.

Цзэн Сюньлун просветил тактический свет в открытую каменную дверь, и в луче света появилась огромная каменная статуя бога.

Это была статуя богини, настолько красивая, что даже статуя Афины при размещении с ней затменилась.

Глаза Нин Тао упали на лицо статуи богини, и его сердце пошевелилось: "Это ведь не может быть статуя Фокс Цзи, гробница Фокс Цзи, так? Если так, то Сэнпай Инь слишком мало знает о ней, ему действительно нужно позвонить и позволить ему приехать посмотреть это место".

Думая так, Нинг Тао сломал пальцы и нарисовал кровавый замок на камне рядом с ним. Нелегко прийти сюда без кровеносного замка, это кровопотеря.

В это время Дзэн Сюньлун встал на колени перед каменной дверью и трижды косовал: "Я, Дзэн Сюньлун, сегодня поклоняюсь Тай Син, и я не осмеливаюсь наполовину обидеться в своем сердце. В древних книгах написано, что тебе нужно принести пять жизней в гробницу, чтобы отдать дань уважения, и сегодня я привожу пятерых моих учеников и внуков, чтобы отдать дань уважения, и я хочу позаимствовать Шесть Путей Реинкарнации".

Никто не ответил, но зеленый призрачный огонь на каменной двери был потушен.

Цзэн Сюньлун встал и сделал большой шаг к каменной двери. Он не колебался, и, казалось, есть уверенность в том, что он не столкнется больше с заклинаниями органов.

Нин Тао и Цин Чжуй также вышли из-за скрытых горных скал, а рычащий Небесный Пес следовал сзади, направляясь вместе к горным воротам.

Войдя в каменную дверь, Зенг Сюньлун уже исчез.

Вокруг идола, внутри было огромное полусферическое пространство, глыба из камней сделала огромную гробницу.

На дне камеры есть саркофаг.

Так называемый горный храм - это древняя гробница культиватора или демона, будь то бессмертный или бессмертный демон, до сих пор неясно.

Зенг Сюньлун стоял перед саркофагом.

Была ли мать Чжу Хунъюй, Фокс Цзи, похоронена в этом саркофаге или нет, также был открытым вопросом.

Цзэн Сяолун посмотрел на саркофаг, затем снова опустился на колени, его тон был довольно благочестивым: "Тай Син, я пожертвовал пятью жизнями, я сделал это, так что я не буду вежлив, я собираюсь открыть гроб, чтобы посмотреть на фотографию".

Пустая гробница, голос Чэн Сюньлуна разбился о каменную стену, звук урны.

Цинь Чжуй сместила глаза, чтобы посмотреть на Нин Тао, который, очевидно, не мог не подумать о том, чтобы уже поразить.

Нин Тао, однако, все еще качал головой, его губы двигались, и Цинь Чжоу последовал за ним и прижал его лицо, его кристаллические уши почти к губам. Он был несколько безмолвен и должен был сказать легким голосом: "Подождите еще немного, пока он откроет гроб".

Цинь Чжуй кивнул, затем снова поцарапал уши, щеки слегка покраснели, полностью в ответ на какой-то невыразимый раздражитель.

Перед саркофагом встал Чэн Сюньлун, вытащил из рюкзака миниатюрную аккумуляторную бензопилу, а затем прорезал руку через тройной глиняный зазор между крышкой саркофага и телом гроба.

Пыль тройной глины вылетела из щелей под пронзительным звуком бензопилы, но даже с современными режущими инструментами резка Zeng Xiaolong все равно была затруднена. Но он не совсем резал, он был готов к этому. После перерезания разреза он вытащил из рюкзака еще одну трубку отекшего вещества и ввел ее в прорезь.

Времена прогрессируют, и современные лейтенанты, трогательные золотом, больше не пользуются старыми реквизитами, такими как лопата Лояна или что-то вроде того. Некоторые грабители могил даже заранее арендовали землю или горы, строили стены и использовали экскаваторы для рытья могил.

Чуг...............................

В тихой камере раздался звук тонкого припухлости, и крышка гроба саркофага понемногу отрывалась.

Заклинаний для активации органов не было, и крышка саркофага была полностью отделена от тела гроба, и ее можно было открыть одним движением по пути.

Цзэн Сюньлун сделал глубокий вдох, вытянул руки, чтобы поддержать крышку саркофага, а затем запустил силу в направлении перед своим телом.

Но как раз в это время, шаги внезапно пришли сзади.

Цзэн Сюйлун на мгновение замер, и через секунду он яростно повернулся, и в этот момент он достал свой пистолет, а тактический фонарь в левой руке также засиял в направлении двери.

Нин Тао и Цинь Чжоу вспыхнули в сторону одновременно.

Бах, бах, бах!

Цзэн Сюньлун произвел три выстрела подряд, и пули свистнули мимо, один попал в статую богини, один попал в стену слева и один попал в стену справа. Каждая из боеголовок разбрызгала огненное облако, ослепительное в темноте.

"Убирайся отсюда!" Цзэн Сюньлун рычал.

Фигура внезапно выпрыгнула из темноты и укусила в правое запястье пистолета Zeng Xiaolong.

Ка-чау!

Ладонь правой руки мгновенно отделилась от запястья!

Нин Тао и Цин гнались за огнем, и рычащая собака с неба вышла, чтобы подкрасться к нему с единственной целью - захватить врасплох.

"А..." Цзэн Сюньлун издал жалкий крик, и молния тактической руки в левой руке злобно разбилась о голову ревущей небесной собаки.

Однако он не дождался, когда тактический фонарик в руке Цзэн Сюнлуна врежется в голову рычащей небесной собаки, а одна из задних лап рычащей небесной собаки наступит ему на грудь.

Бряк!

Приглушенным звуком тело Зенг Сюньлуна отбросило назад, ударив по саркофагу перед тем, как остановиться и упасть на землю.

Но, в конце концов, он был боевым художником, практиковавшим боевые искусства, а также обладал некоторой внутренней силой на теле. Он не только выдержал топот обеих ног ревущей небесной собаки, но и выдержал острую боль от сломанного запястья, и в тот момент, когда он упал на землю, левая рука уже выбросила тактический факел и натянула собственное ружье.

У него было два пистолета, один из которых был у Янь Цзуна, а другой, который он сам носил с собой.

Однако на этот раз, не дожидаясь, пока он выстрелит, из темноты вспыхнул холодный свет, и одним щелчком его левое запястье тоже упало на землю.

Ее змеиная дыня может резать золото и нефрит, а ее рука похожа на овощной нож, режущий сахарный тростник.

Нин Тао поприветствовал упавший на землю тактический фонарь и сказал: "Ты даже не можешь побить мою собаку, ты все еще хочешь ограбить мою женщину?".

Нин Тао прикрепил себя и взял с земли тактический фонарь, сияющий снежным лучом света на лице Цзэн Сялуна.

Цин Чоу и Ворчащий Небесный Пес также вышли из темной зоны по обе стороны роли и пришли на сторону Нин Тао.

"Ты... кто ты, черт возьми?" Цзэн Сюньлун наконец-то высказал то, что хотел сказать.

Нин Тао сказал: "Я врач, у меня есть уникальный медицинский навык, чтобы поймать вашу сломанную руку, вы просите о медицинском лечении"?

"Умоляю твою мать............................................". Еще до того, как слова были закончены, рычание собаки уже прогрызло бедро Цзэн Сялуна, а ругательные слова превратились в жалкий лай.

Кровь выстрелила между острыми зубами рычащего собаки, стреляя в одного человека, как высоко.

Нинг Тао сказал: "Рёв на небесах, как только из его уст вырвется ругательство, ты откусишь у него кусочек".

"Хорошо. "Ворчащая небесная собака отпустила бедра Зенг Сяолонга, и из ее пасти вышло простейшее английское слово.

Цзэн Сюньлун был настолько ошеломлен, что даже забыл о боли.

Собака, которая говорит по-английски, кто бы ни наткнулся на такую вещь, слишком удивлена, чтобы принять это.

Нин Тао сказал: "Я убью тебя, это как топтать до смерти крота-сверчка, но это слишком скучно, у меня к тебе несколько вопросов, если ты ответишь мне честно, я не только исцелю твои руки, но и отпущу тебя".

"Думаешь, я поверю тебе?" Цзэн Сюйлун холодно ворчал, и он плюнул полным ртом кровавой воды на землю: "Если я скажу тебе, ты убьешь меня, и я просто умру, ничего тебе не сказав! Ты убьешь меня, если у тебя хватит духу - а!"

Вместо этого, это рычащий Тенгу укусил его за ухо одним укусом.

Цзэн Сюньлун завыл жалко: "Я... я не проклинал!"

С перетягиванием, уши Зенг Сялуна покинули его тело. Ревнущая Небесная Собака щелкнула и прогрызла ухо Цзэн Сюнлуна, и из его рта вырвался смутный голос: "Моя хозяйская мать здесь, имейте смелость сказать такие грязные слова, и вы осмелитесь сказать их, если осмелитесь сказать еще одно неуважительное слово, я откушу вам нос... щелкните, щелкните... ваши уши вкусные, но не такие хорошие, как уши свиньи, которые я съел, щелкните...".

В этот момент Чжэн Сялун хотел умереть, но в этой ситуации он даже не мог молить о смерти!

Нин Тао расправил руки, и из его ладоней мгновенно появились два облака черно-белого пламени дана.

Цзэн Сюньлун снова был ошарашен, но на этот раз он не мог забыть боль от потери уха.

Голос Нинг Тао был холодным: "Хочешь умереть? Вы должны будете получить мое согласие на это, и я обещаю вам, что в моих руках смерть станет роскошью для такого человека, как вы, и я заставлю вас сожалеть о пришествии на эту землю".

Цзэн Сяолун наконец-то подумал в этом направлении.

Нин Тао сказал: "Как это случилось, я снова спрашиваю тебя, хочешь ли ты жить в послушании Мне или умереть против Меня?".

Зенг Сюньлун колебался: "Ты... что ты хочешь знать?"

Нинг Тао спросил: "Кто тебя нанял?"

"Да......." Шея Зенг Сюнлуна внезапно опустилась в сторону, и его глаза закрылись.

Со сломанными обоими запястьями, большим кратером, вырванным из бедра, и отгрызенным одним ухом, боль в сочетании с потерей крови, он смог продержаться до сих пор, что было довольно тяжело.

Нин Тао присел на корточки, открыл маленькую коробку с лекарствами, вытащил несколько небесных игл, чтобы быстро остановить кровотечение, и ввел духовную энергию в тело Цзэн Сюньлуна, чтобы помочь ему стабилизировать его сердце и восстановить его жизненную энергию.

Десятью секундами позже Зенг Сюньлун снова проснулся, глядя на Нин Тао и Небесную иглу, которую Нин Тао прикрепил к нему с удивленным видом. Больше всего его удивило то, что его раны перестали кровоточить без перевязки, и он не чувствовал боли.

Нин Тао сказал: "Я сказал, что могу вылечить тебя и оставить в живых, иди и скажи то, что ты только что сказал, кто тебя нанял"?

Цзэн Сюньлун сказал: "Это Лю Цзинь Инь из Золотой трогательной секты, известный как Лю Восемнадцать в Цзянху, так как он также является великим мастером нашей Золотой трогательной секты".

"Золотая трогательная секта?" Нин Тао впервые был послушен, его не интересовали романы об ограблении гробниц и драмы о кино и телевидении, и он ничего не знал о Золотой трогательной секте.

Цзэн Сюньлун сказал: "Бизнес по рейдерскому захвату гробниц начался с премьер-министра Цао, то есть с лейтенанта Золотого прикосновения, и в тот день превратился в четыре крупные секты - фракцию Золотого прикосновения, фракцию Толстого Цю, фракцию Передвижения гор и фракцию Сброса Линга......................".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0304 Реинкарнация как Сюй Сянь**

0304 Глава Реинкарнация в качестве Сюй Сянь Нин Тао не интересовала ни школа "Золотое прикосновение", ни школа "Горный переезд", но это было связано с тайнами здесь, он все еще терпеливо преследовал вопрос: "Что за человек Лю Цзинь Инь? Что случилось в тот день?"

Цзэн Сюньлун на мгновение вспомнил, а затем продолжил: "Лю Цзинь Инь имеет чрезвычайно высокий авторитет в Секте Золотого Прикосновения, и мы все его ученики". Ему за девяносто, и чем старше он становится, тем больше он не хочет умирать, а в последние годы, похоже, он связался с некоторыми культиваторами в поисках способов жить вечно.......".

"Продолжай". Нин Тао сказал, что он знал, что "Культиватор" во рту Zeng Xiaolong на самом деле был культиватором.

Цзен Сюньлун сказал: "В тот день я послал ему тысячелетний женьшень и несколько драгоценных трав, которые он попросил меня найти для него, и так случилось, что в тот день пришли два подростка, что я никогда не видел такого красивого подростка. Лю Цзинь Инь принял лекарственные травы, сказал мне подождать, а затем поговорил с двумя подростками в кабинете. Я не знаю, о чём они говорили, но после того, как два подростка вышли из кабинета, Лю Чжин Инь позвал меня, затем дал мне карту и рассказал о Божественной Бессмертной Гробнице. Он сказал мне, что другая сторона предложила ему сто миллионов долларов, и он дал мне все это, не взяв ни копейки, и все, что он хотел, это шесть диаграмм реинкарнации в Бессмертной Гробнице. Раньше я никогда не принимал такого большого заказа, поэтому, не задумываясь об этом, я пришел сюда с пятью учениками".

Нин Тао уже подумал о двух людях, и он сказал: "Те два подростка, которых ты упомянул, им было от шестнадцати до семнадцати лет, а у женщины на подбородке была маленькая красная родинка"?

Цзэн Сюньлун на мгновение подумал и ответил: "Да, да, да, у этой девушки на подбородке маленькая красная родинка". Потом, внезапно, он спросил еще раз: "Ты знаешь, кто они?".

Нин Тао не ответил на вопрос Цзэн Сюйлуна, он сказал: "Тебя надули эти два подростка, даже если ты получишь так называемую "Шесть путей реинкарнации", ты все равно умрешь". Эта $100-миллионная комиссия действительно соблазнительна, но для тебя это ядовитая приманка, чтобы заманить тебя, и у тебя нет жизни, чтобы потратить ее".

Цзэн Сяолун повесил голову, глаза затупились. Действительно, в его нынешней ситуации, какова польза от знания личности этих двух подростков?

"Откуда ты знал, что потребуется пять жизней, чтобы открыть эту гробницу? Лю Чжин Инь рассказал тебе об этом, или ты сам судил об этом?" Нинг Тао снова спросил.

Цзэн Сяолун поднял голову: "Это был Лю Цзинь Инь, который сказал мне, что для того, чтобы открыть Бессмертную Гробницу, он должен был подготовить пять человеческих жизней для жертвоприношения, и даже последние два предложения Умение Дракона Квест были сказаны мне после того, как я согласился заключить эту сделку". Его утверждение заключалось в том, что пять демонов открыли путь, и это займет пять жизней, чтобы получить Шесть Путей Реинкарнации Фигура. Что касается того, было ли это высказывание его собственным опытом, или два подростка сказали ему это, я не знаю".

"Тогда где живет Лю Чжин Инь?"

"Бейду, в четырёхугольнике недалеко к северу от Пан клана, у двери висит чёрная квартира со словами "Небесное благословение" - слово, которое можно легко найти, он старый и обычно не выходит наружу".

Нин Тао вспомнил об этом, ему больше не о чем было просить, следующим было отвезти Зенг Сялуна в клинику, чтобы заработать на лечение. Но как раз тогда, когда он захотел открыть кровяной замок и отвезти Цзэн Сялуна обратно в Небесную внешнюю клинику, он вдруг придумал что-то: "Пять призраков открывают дорогу"? Я слышал о пяти призраках, двигающих горы, но никогда не было пяти призраков, открывающих путь. Что Лю Цзинь Инь сказал Чжэн Сюнь Лонгу подготовить пять жизней, оставить один труп после одного прохода и взять шесть схем реинкарнации, пять, шесть......................................".

Нин Тао пошевелил глазами, чтобы снова посмотреть на саркофаг, он передумал: "Мне больше нечего тебя просить, ты открываешь этот саркофаг, и я исцелю тебя и пощажу твою жизнь".

Цзэн Сяолун поднял свою потерянную пару рук с грустным выражением: "Твоя собака откусила одну из моих рук, твоя женщина отрубила одну из моих рук, у меня даже руки нет, ты разрешил мне открыть ресторан? Этот саркофаг уже открыт мной, и тебе нужно всего лишь немного подтолкнуть, чтобы открыть его. Здесь больше нет органов, а если бы и были, то они были бы активированы только сейчас, так что не надо быть таким осторожным".

Сердцу Нин Тао, однако, не было наполовину жаль: "Без рук, у тебя все еще есть руки, ты можешь открыть саркофаг точно так же".

Рычащий Небесный Пес обошел Зенг Сюньлуна слева и уставился прямо на его второе ухо.

Цзен Сюйлун был в ярости от странного взгляда в его сердце, он боролся, чтобы подняться с земли, а затем подошел к саркофагу, дрожали, как он растянул руки, которые потеряли обе ладони, к крышке гроба.

Нин Тао сказал: "Не волнуйся, моя серебряная игла запечатывает твои нервы, ты не чувствуешь боли, сильно отталкиваешь".

Цзэн Сюйлун положил руку, которая потеряла обе ладони, на крышку саркофага, и, конечно, он не чувствовал боли, поэтому он укусил зубы и толкнул крышку.

Как раз в этот момент Нин Тао уже потянул погоню за Цин и повел рычащую небесную собаку в обратном направлении в быстром темпе.

ЩЕЛЧОК................

Крышка саркофага медленно отодвигалась.

Внезапно из саркофага вырывается зеленый свет, как у авроры бореалис!

Когда синий свет сиял на его лице, Чжэн Сюньлун также, казалось, получил удивительную божественную силу, и его руки сильно толкнулись, а крышка гроба из нескольких сотен кошачьих улетела от крышки гроба со взрывом.

Однако в этот момент тело Чэн Сюньлуна внезапно вспыхнуло пламенем, и его плоть и кровь разлетелись на части.

Цинь Чжуй и Ворчащий Небесный Пес смотрели в изумлении.

Однако у Нинг Тао сердцебиение. Если бы он отвез Зенг Сялуна обратно в клинику, такому человеку, как Зенг Сялун, определенно прописали бы "искупление смерти" и умерли бы в клинике. В таком случае он должен был бы сам вернуться и открыть гроб, и какой результат в то время предсказать было бы трудно!

Фигура левитировала из саркофага без знака.

Это был рисунок, выполненный на спиртовой бумаге, форма диска, разделенного на шесть частей тремя скрещенными вертикальными линиями. Как линии, составляющие круг, так и линии, вырезающие его, сделаны из плотных рунических рисунков, которые до крайности утомительны.

В этих шести частях, одна часть говорит "Гуманный", одна часть говорит "Небесный Гуманный", одна часть говорит "Асура Дао", одна часть говорит "Ад", одна часть говорит "Злой призрак" и последняя часть говорит "Животное". Неважно, какое слово, оно также состояло из рун, маленьких, как зерна риса, и было громоздким до крайности.

Небесное Человечество, Асура Тао и Человечество - верхние три из шести реинкарнаций. Три пути ада, злых духов и зверей - это нижние три из шести путей реинкарнации. В то время как шесть реинкарнаций в религии часто выражаются в простых, легких для понимания изображениях и подразделяются на десятки уровней, эта "шестерка реинкарнаций" - всего лишь слова. Боюсь, что даже ученик третьего класса начальной школы смог бы нарисовать одну, если бы не все строки и слова были сделаны из рун.

Тем не менее, уставившись на диаграмму реинкарнации Шесть Дао, видение Нин Тао вдруг стало размытым, давая ему ощущение, что густой туман вдруг поднялся перед глазами. Он подсознательно закрыл глаза на мгновение, а затем открыл их.

Только в этот раз сцена перед нами кардинально изменилась.

Он был не посреди гробницы, а на улице, ни небоскребов, ни машин, ни старой улицы. Каменные дорожки заполнены следами осликов, лошадей и колес, а улицы выстланы мужчинами, женщинами, стариками и детьми в старинных костюмах.

Он посмотрел на себя в панике; он не мог видеть своего лица, но видел, что на нем также был набор голубых халатов, а под ногами он также был одет не в кроссовки, а в пару тканевых туфель с черной тканью и белой подошвой.

"Государь, зачем вы здесь стоите?" Женский голос появился из ниоткуда.

Нин Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на женщину, которая говорила с ним, ее лицо было похоже на цветущий персик, ее маленький ротик был маленьким, как вишня, и она носила белое плиссированное платье, настолько красивое, что у нее было нереальное ощущение.

"Ну, Синклер, что с тобой?" Женщина в белом сказала с беспокойством.

Нинг Тао был сбит с толку: "Ты... кто ты?"

"Я твоя жена Бай Цинги ах, почему ты меня даже не узнаешь?" У женщины, которая называла себя Бай Цинги, было лицо удивления и замешательства.

Голова Нинг Тао почувствовала, как будто ее сильно ударили, она сильно тряслась! Разве Белый Цин И не является истинной версией Белого Змеиного Демона, о котором говорил Мастер Сокол? Она была замужем за Сюй Сянем, а позже была убита, и Бай Цинъи был взят монахом с чашей для охоты на демонов. Но вопрос в том, как ты стал Сюй Сянем?

Он с трудом размышлял о том, что произошло, но его память о себе была довольно расплывчатой и быстро угасала. Только в этот небольшой промежуток времени он уже не мог думать о Небесной Внешней Клинике, о Цинь Чоу и Ворчащей Небесной Собаке.

"Ты, ты, должно быть, был жаден прошлой ночью, говорил тебе приходить все меньше и меньше, и ты должен был прийти, и ты оказался настолько тщеславным, что не мог даже думать здраво, верно? Пойдем со мной домой, и я сделаю тебе карповый суп, чтобы тонизировать твое тело". Бай Циньи взял Нин Тао за руку и подошел к дому.

Нин Тао сильно покачал головой, но все равно не мог восстановиться, он только чувствовал, что маленькая ручка, которая тянула его, была тонкой и мягкой, мягкой, как кость, и удобной на ощупь.

Бай Цинъи втянул Нин Тао в комнату, а затем вошел. Она не пошла готовить рыбный суп, а вместо этого разместила его. Он пытался оттолкнуть ее, но его руки и тело были висячими и без сил. Что еще хуже, она, несомненно, из тех женщин, которые хорошо дразнят и служат мужчине, доставая его и принимая его в водоворот похоти в преуменьшении.....

В переплетении замешательства, его толкнули обратно к кровати.

Она взобралась на него и плюнула ему, как бы говоря: "Господин мой, позволь мне служить тебе, как божественная фея, и дать тебе большого толстого мальчика".

Это мягкий, приятный звук, который снимет кости с человека.

Нин Тао хотел бороться, но его тело все еще было хромым и без половины силы, как если бы он действительно превратился в того бедного ученого, который был высосан сухим Белым Змеиным Демоном, на этот раз он умрет под ее телом.

Красавица с лицом персикового цветка медленно приближалась к нему........

Его здравомыслие все больше и больше терялось, и его желание становилось все меньше и меньше похожим на лесной пожар, который разжег огонь.

Но как раз в этот критический момент, Дэн, который был размером с футбольный мяч во дворце Mud Maru, вздрогнул, восстановив свои силы и свое здравомыслие.

Бай Цинъи все еще лежал на нем, обернутый вокруг него, как змея, и сцена, которую он видел, не изменилась, это была все еще древняя комната.

Но он больше не верил, что это правда.

Он молча скандировал в своем сердце: "Я покоюсь в моем зародыше и слышу Великий Даосский Звук".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0305 Глава 0305 Странный инцидент с женщиной из саркофага**

0305 Глава 0305 Странный инцидент с Женщиной Саркофага Когда! Звонил божественный колокол, и все демоны рассеялись.

Белый Цин И исчез, как и древняя комната. Вид Нин Тао был древний каменный кирпич, саркофаг, и Шесть Путей Реинкарнации Диаграмма, подвешенная в пустоте и в бликах.

То, что было только что пережито, неправда.

Нин Тао внезапно переместил глаза на Цинчай, но он увидел, как она ползает по земле, ее нижняя часть тела превратилась в зеленый змеиный хвост, ее язык выплюнул и бродил вокруг, глупая белая сладкая улыбка на одном лице.

Очевидно, что на нее также оказало влияние Шесть Путей Реинкарнации Фигура, в некотором состоянии известная только ей самой.

Есть также рычащий собачий клык, который стоит прямо и читает: "Ученики, повторяйте за мной, начало человеческой природы - хорошо, природа близка, привычки - далеко........".

Был ли он учителем частной школы в прошлой жизни?

Сердце Нинга Тао было очень удивлено, но затем он был поражен, намек на кровь ци летел из тела Ревчей Небесной Собаки в сторону Шести Дао Реинкарнационная Диаграмма, в то время как дух Ревчей Небесной Собаки был явно ослаблен. Он следовал за сменой глаз, а также пробудил зрительные способности. В результате он был шокирован и зол. Не только кровь ци, но и душевные способности Цинь Чжоу и Ревущего Небесного Пса в мгновение ока устремлялись к Шести Пути Реинкарнации!

Эта Схема Шести Путей Реинкарнации была свирепым законотворчеством, возможно, даже на том же уровне, что и Урн Поедающий Душу!

Где бы Нин Тао осмелился и дальше позволять этому вредить Цин Чоу и рычащему Небесному Псу, когда он следовал за вибрацией и скандировал: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу Великий Даосский Звук"!

Чёрт!

Аура Шести Путей Реинкарнации Диаграмма мгновенно рассеялась и дрожала в пустоте, казалось бы, в неповиновении, собирая энергию для борьбы с Нин Тао.

Нинг Тао бросился на один сильный шаг вверх, прыгнул вверх и протянул руку к Шести Пути Реинкарнации, подвешенной над саркофагом.

Тем не менее, так же, как он летел над саркофагом, его хватку на Шесть Путей Реинкарнации Диаграмма остановился на мгновение, как он принял в ситуации внутри него.

В саркофаге лежит женщина, в роскошном платье, с изысканным до крайности лицом, фигура также безупречна до такой степени, что люди. Но она не была человеком, с пушистым золотистым хвостом, торчащим из-за бедер.

Это хвост лисы.

Идол снаружи гробницы, женщина с лисичьим хвостом, лежащая в саркофаге перед ней, все указывает на одну личность - Леди Лисы.

После короткого момента удивления, Нин Тао схватил Шесть Путей Реинкарнации Диаграмма приостановлено в пустоте в его руках. Шесть Путей Реинкарнации Диаграмма вибрировала в его руках, как будто бы освободившись от его захвата. Он использовал свою Духовную Силу, чтобы подавить его, но чем сложнее он использовал его, тем больше Шесть Путей Реинкарнации Диаграмма вибрировала, и через несколько секунд тупиковой ситуации, он чувствовал, как будто он держал вибрирующий стержень, который работал на высокой скорости!

Ого!

Нин Тао в конце концов не удалось контролировать Шесть Дао Реинкарнация Диаграмма, как он вырвался из ладони и погрузился головой вперед в верхней части камеры гробницы. Твердые каменные кирпичи не могли его остановить, и громким ударом большой кусок каменных кирпичей на вершине гробницы был разбит на куски, и куски каменных кирпичей улетели во все стороны, и большой кусок горной породы и грязи упал с громким развалом.

Нинг Тао уклонился, чтобы уклониться.

Рамбл!

Большая площадь камня и грязи мгновенно похоронила саркофаг.

Нин Тао поднял свой тактический фонарик на вершину склепа, и там появилась яма, в которую он попал, простирающаяся до самой вершины горной вершины. Подобно тому, как он светил своим тактическим фонариком в глубины пещеры, сверху раздавался еще один гул вибрации, сопровождаемый падением камней и грязи.

Схема "Шесть путей реинкарнации", казалось бы, летит наружу, как ракета, в то время как пещера позади нее рушится. Даже если бы он действительно полетел в небо, как ракета, а затем бежал в неизвестное место, Нинг Тао не смог догнать его.

Нин Тао нервно сложил свой тактический фонарь и быстро переехал.

Цинь Чжуй подполз из земли и в трансе сказал: "Что случилось?".

Змеиный хвост исчез, но брюки порвались и превратились в юбку, которая едва могла скрыть манящее зрелище, но сама она была без сознания.

Видя, что она не была ранена, Нинг Тао был мгновенно облегчен в своем сердце: "Это то, что Шесть Дао Реинкарнация Диаграмма, я подозреваю, что это злобное магическое оружие, к сожалению, он сбежал".

Цинь Чжоу с удивлением сказал: "Есть ли у него инструментальный дух?"

Нин Тао кивнул: "Он взял на себя инициативу, чтобы напасть на нас, боролся в моих руках, а затем бежал, все это с характеристиками инструментального духа, я подозреваю, что это свирепое заклинание о том же царстве, что и Дух-Питающий Урн".

Вздрогнувшая небесная собака также оправилась, и она встала рядом с Нин Тао, взвинтив уши, чтобы спокойно слушать, как будто послушный студент слушает лекцию учителя.

Затем Нин Тао говорил о саркофаге: "Внутри саркофага лежит женщина с хвостом лисы, и я подозреваю, что она мать Чу Хонъю, Фокс Цзи".

Цинь Чжуй и рычащий Небесный Пес оба подвинули глаза, чтобы посмотреть, но, к сожалению, саркофаг уже был похоронен со скалами и грязью и больше не мог быть замечен.

Нин Тао сказал: "Не нужно смотреть, это просто труп, он разлагается после вскрытия гроба". Давайте выберемся отсюда и выясним, есть ли какая-нибудь духовная земля или духовное вещество, или что-нибудь на пути, когда мы выйдем".

"Хмм." Цинь Чжуй ответила, казалось, что-то вспомнила и сказала снова: "Только что, кажется, я вернулась в детство... какое странное ощущение....................".

Нин Тао снял пиджак и обвязал его вокруг талии. Дело не в том, что он боялся, что рычащий собака увидит ее весну, он все-таки был собакой, он боялся, что не выдержит стимуляции.

Только тогда Цинь Чжуй понял, что у него порваны штаны, и неловко засмеялся, до сих пор подсознательно прикрывая задницу.

Нинг Тао открыл маленький ящик с лекарствами, вытащил камень с чернилами для поиска земли и наполнил его тридцатью миллилитрами чернил.

Чернила в земле искать чернильный камень пульсировали, а затем взлетели в направлении, откуда он пришел.

Нинг Тао наконец-то открыл улыбку: "Здесь есть духовная земля, так что это все-таки не напрасная поездка".

Фигура Шести Путей Реинкарнации сбежала, саркофаг был похоронен, и все грабители могил были мертвы, ни малейшего злого помысла и грехов не было заработано, если они просто ушли, то это была действительно напрасная поездка. Однако, Ищущий Землю Янь открыл здесь существование Духовной Земли, доказав, что его удача не так уж и плоха.

"Иди, посмотрим". Нин Тао держит в одной руке камень с чернилами, а в другой - тактический фонарик, когда он идет к выходу из гробницы.

Цин гнался за Нин Тао: "Брат Нин, возьми факел ко мне".

Нин Тао передал ей факел, но как только она собиралась сделать еще один шаг, сзади вдруг раздался маленький звук. Он оглянулся назад, а затем услышал чуть более тонкий звук источника, находящегося в этой куче обвалившейся горной грязи. Но звук был настолько тонким, что он не мог разобрать, что его создавало.

Рычание ушей собаки в небе, и ее рот открылся, чтобы сказать: "Отец, внутри этого кургана грязи... плачет ребенок".

"А?" Нинг Тао был ошеломлен.

Рычащий собака добавил: "Уверен, это должна была быть маленькая девочка, она так сильно плакала".

Образ женщины с лисьим хвостом внутри саркофага пришел в голову Нин Тао, и он был уверен, что то, что он видел, было демоном лисы, которая была великолепна до крайности, и зрелая и сексуальная, как она могла стать маленькой девочкой?

Что еще важнее, лежащий внутри саркофага труп, как труп мог превратиться в маленькую девочку?

Цинь Чжоу переехал, чтобы сказать: "Брат Нин, не тот ли Демон Лисы, что ты сказал, лгал нам?"

Нинг Тао покачал головой, не в состоянии ответить. Ситуация была настолько странной, что он понятия не имел, что происходит. Прекрасный лис-демон в его голове снова превратился в маленькую девочку, и в его сердце родилось немного жуткости. Самое мудрое, что нужно сделать в это время, это уйти и забрать то, что дух земли вы можете с собой. Но он не смог бы этого сделать, если бы просто оставил это так. Он был врачом и культиватором, как он мог оставить плачущую девочку, похороненную в каменном песте?

"Забудь об этом, давай спасем его." Нинг Тао принял решение.

С помощью Цинь Чжуй и Рычащего Небесного Пса быстро открылась большая куча камней и грязи, а затем понемногу раскрылся саркофаг, и крики малышки стали громче.

Огромная каменная плита, прижатая к саркофагу, была приподнята, и в нее засиял луч тактического фонаря.

Внутри саркофага действительно лежала маленькая девочка без лисичьего хвоста, а под ней лежала великолепная одежда, та самая одежда, которую ранее носил на теле труп женщины-демона лисы. На теле малышки не было одежды, а была пленка, похожая на цепляющуюся пленку, испачканную маслом.

"Это......." Нинг Тао был ошеломлен, не мог поверить в то, что видел.

Женский труп демона-лисы превратился в самку, такую вещь даже он, как врач-культуролог, не мог понять, что происходит, но и с трудом мог смириться.

Она даже говорить пока не может.

С ее нежными маленькими ручками и милым личиком, кто мог бы ассоциировать ее с женским трупом демона лисы?

Нин Тао пробудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, и в результате на теле девочки обнаружил слабую демоническую ауру, а также слабый аромат тепла, но он не был уверен, что это запах демона-лисы.

Цинь Чжуй внезапно протянул руку: "Так мило, пусть тетя обнимется".

Нин Тао поспешно схватила ее за руку и оттянула назад: "Не трогай ее пока, я удостоверюсь в ее личности".

Цинь Чжоу спросил: "Как я могу быть уверен?"

Нин Тао открыл маленькую аптечку и вытащил бамбуковый набросок из бухгалтерской книги. Подобно тому, как маленькая девочка потянулась за ним, он поместил бамбуковую тетрадь в ее маленькую руку. Через несколько секунд он взял бамбуковый эскиз бухгалтерской книги и открыл его для просмотра.

Содержимое всплыло на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: безымянный, рожденный лис-демон, новорожденный сын.

Цинь Чжуй также пришел посмотреть.

Нин Тао положил бамбуковый набросок книги счетов обратно в маленькую коробку с лекарствами, озадаченный взгляд на его лице: "Безымянный, рожденный лис демоном, новорожденный сын, грех без злых помыслов... Может ли она быть реинкарнацией лисы"?

Цинь Чжуй сказал: "В основном, может быть, если бы мы не пришли уничтожать, она могла бы вернуться к жизни, но мы пришли вмешаться во что-то, и она стала такой, какая она есть сейчас". Брат Нинг, разве ты не ищешь подсказки к Ищущему Предка Дэну, возьми ее обратно, может быть, в будущем она сможет восстановить свою память, откуда Ищущий Предка Дэн пришел в то время, что на Формуле Дэна, разве ты не знаешь все, спросив ее?".

Ее слова заставили сердце Нин Тао стучать, но она также подумала о проблеме: "Кто ее воспитывает?".

Цинь Чжуй улыбнулся и сказал: "Сначала я научусь воспитывать ребенка, а когда у меня будет твой ребенок в будущем, я буду воспитывать его хорошо".

Нинг Тао: ".........."

Цинь Чжоу подхватил малышку в саркофаге, а малышка подошла к саркофагу и в панике сказала: "У меня пока нет молока, малышка, я выйду попозже и найду тебе козье молоко, чтобы ты его выпила".

"Хихиканье................................................................................................................................................................................." девочка выпустила серебристый колокольчик, похожий на, ясный, приятный смех.

Нин Тао горько улыбнулся и помахал рукой: "Пойдем, найдем Лин Ту и вернемся, потом я пойду в супермаркет в официальном городе и куплю ей сухого молока".

Без предупреждения, у группы демонов клиники была еще одна девочка-демон лисы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0306: Динозавры, ловящие рыбу**

Глава 0306 Динозавры ловят рыбу Когда он вышел из склепа, Нинг Тао вдруг вспомнил что-то и сказал: "Ребята, подождите меня снаружи, я забыл одну вещь".

Цинь Чжоу обнял маленького демона лисы и любопытно спросил: "Что еще у тебя есть?".

"Есть кое-что, на что мне нужно взглянуть". Оставив это предложение, Нинг Тао снова повернулся назад.

Он действительно забыл одну важную вещь, и это было то, что у него были средства, чтобы увидеть людей и вещи, которые произошли в этом месте в прошлое время, только цепь событий произошло так внезапно, что у него не было времени, чтобы думать об этом, и он проигнорировал два эксклюзивных инструментов расшифровки, которые он носил с собой, Искатель Предков и Шепот.

В камере было тихо, темнота окутывала это место, и ничего не было видно.

Нин Тао открыл маленький ящик для лекарств, вытащил небольшой фарфоровый флакон, помещенный внутрь, снял пробку, а затем вылил небольшой кусок остатков Предка Ищущего Дэна внутри, держа его в руке. Как он передал небольшой кусочек остатков Предков Поиск Дан к ноздрям, он также ввел след духовной силы в шепот над левым запястьем, активизируя его функцию захвата звуков прошлого времени и пространства.

Бряк!

Глаза Нинг Тао внезапно загорелись, и пейзаж изменился.

Камера представляла собой не гробницу, а естественную пещеру, стены которой освещались множеством светильников, а пространство освещалось огненным светом звезд.

Женщина сидит со скрещенными ногами на камне с плоскими ладонями на коленях, ладони вверх. Казалось, что она использует какую-то технику выращивания, и зеленый и туманный туман постоянно поднимался из ее тела.

Это было энергетическое поле, высвобожденное силой демонического духа, которое было чрезвычайно мощным.

Эта женщина была демоном лисы, лежащим в саркофаге, за исключением того, что у нее не было большого золотого хвоста за задницей.

Она не говорит, а способность шептателя улавливать голоса прошлых времен становится артефактом.

Нин Тао был совсем недоволен, он хотел найти более ценную информацию. Он подошел к ней, но он только что сделал шаг, когда сцена перед ним разбилась, как стеклянное окно, пораженное пулей.

Очевидно, что сила дана остатков Древнего Поиска Дана, или, вернее, реакция на аллергию на лекарства, которые она принесла ему, было недостаточно, чтобы держать его активным в представленном прошлое пространство-время. Эта возможность может существовать для полного поиска предков Дан, но это также просто возможность, которая не может быть определена.

Нин Тао передал остатки Предков Поиск Дан к ноздрям и принял глубокий нюх, перевод аллергии на наркотики появились снова, темный прилив перед ним обычно отступает, с светом вместе представлены другие сцены прошлого времени и пространства.

В его видении было набухающее море, большая школа рыб, плавающих в воде.

Как это превратилось в океан?

Его сердце было поражено, но он быстро понял это. Даже Эверест был доисторическим морем, и эта снежная вершина, естественно, находится посреди моря. То, что он видел, было доисторическим узлом прошлого!

Ничего себе!

Верхняя часть головы внезапно застряла в огромной голове, глаза морской миски, рот, полный острых зубов, динозавр!

Но, не дожидаясь, пока Нинг Тао ясно увидит, что это за динозавр, пространственно-временной узел снова разбился.

Нин Тао последовали и принесли остатки Предков Поиск Дэн к ноздрям, пробуждая способность нюхать и принимая глубокий глоток.

Остаточная версия Ancestral Search имеет усиленную лекарственную аллергическую реакцию.

На этот раз не повезло, и женщина снова появилась, все еще на этой плоской плотине, глядя на нее с картиной в руке.

Нин Тао смотрел на эту картину, тайно взволнованный в своем сердце, это было Шесть Путей Реинкарнации картины, с которой он только что сбежал!

Внезапно, снежинки с шепотом вспыхнули, и в голове Нинг Тао раздался женский голос.

"Это небесное бедствие, Фокс Цзи, Фокс Цзи, ты взошел в бессмертие в ответ на бедствие, или ты упал посреди беды и рассеял своего дауна?"

Из этих слов Нин Тао могла определить, что она была матерью Чжу Хонъю, Фокс Цзи. Тем не менее, именно эта уверенность принесла ему новые беды, эта лисица сказала, что ее небесное бедствие грядет, а это значит, что она уже в одном шаге от того, чтобы быть демоном лисицы в период бедствия демона бессмертного, не говоря уже о борьбе по всей земле без непобедимой руки, но, безусловно, можно считать одним из немногих кирпичей, которые образуют кончик пирамидальной башни, как может такой персонаж с видом смертного принца Чжу, а также родила Чжу Хонъюй?

В этот момент в ее сердце вспыхнул вопрос, который Нин Тао никогда не раздумывала до этого: "Является ли Чжу Хунцинь ее приемной дочерью или ученицей?".

Чем больше ты думаешь об этом, тем больше чувствуешь, что это возможно, потому что если Чжу Хунъюй - биологическая дочь Фокс Цзи, то какая мать захочет выписать рецепт на Поиск Предков Дана в голове своей биологической дочери, разве не ясно, что она собирается столкнуть свою дочь в огонь?

"Мне нужно подготовиться, этот парень не остановится, он придет и помешает моему переходу, мне нужно сделать несколько статей в этой схеме реинкарнации Шести Дао........."

Это вторая фраза лисичьего панциря, захваченного сплетником.

Сердце Нин Тао мрачно сказало: "В конце концов, она лежала в гробу, и Шесть Путей Реинкарнации Диаграмма стала ее погребальный костер, она, очевидно, не удалось пересечь пруд. Но она презрительно упоминает о нем, и кто же это?"

Еще одна куча чудесных вопросов, туман людей и вещей, связанных с Древним Поиском Дэна.

Зрелище прошлого времени и пространства снова исчезло.

Во рту Нинг Тао прозвучал ряд нервных смехов, вместе с ветреными словами. Три раза подряд наркоаллергик толкает его на путь безумия со спасенной версией "Охоты на предков", ситуацией, сродни Голлуму с "Кольцом" от "Властелина колец".

Но в конце концов, он был владельцем клиники "Небеса за пределами".

Дэн размером с футбольный мяч в Mud Pill Palace потряс, как только духовное энергетическое поле было освобождено, духовная энергия пульсирует омывает тело и душу, вид реакции, которая сделала его психопатом с аллергией на наркотики внезапно исчезли.

Нинг Тао тоже не продолжил попытки, он пришел в саркофаг, оставил на нем кровяной замок, а затем вышел из камеры.

Прошлое пространство-время было бесконечным, и каждый захват был случайным, что означает, что он будет видеть различные пространственно-временные узлы каждый раз, когда он войдёт в наркотическую аллергию Предков Дэна. Узлы прошлого пространства-времени были бесконечны, но он не мог продолжать использовать остатки Дэна Поиска Предков, в этом случае, он действительно сойдет с ума.

Он оставил здесь кровяной замок, он мог в любое время вернуться, посмотреть на один или два пространственно-временных узла за раз, и если ему повезёт, и он непосредственно столкнётся с прошлым пространственно-временным узлом, где Фокс Цзи написал на головной арбузе Чжу Хунъюй остатки Древнего Поиска Дана, то всё будет решено. Однако эта вероятность намного меньше, чем покупка лотерейного билета для получения главного приза.

Относительно легко запечатлеть звуки прошедшего времени с помощью шёпота, без побочных эффектов. Однако, когда Фокс Чжи живет здесь одна, кому нечего сказать самому себе? Никто с ней не общается, что, похоже, и послужило причиной того, что шепот поймал только два предложения.

Нин Тао вышел из комнаты гробницы и был встречен как Цин Чжоу, так и Рычащим Небесным Псом.

Цинь Чжуй с беспокойством сказал: "Брат Нин, я только что услышал твой смех внутри, я услышал твои шаги как раз тогда, когда я хотел войти, так что я не вошел, над чем ты смеешься?".

Нинг Тао сказал: "Ничего страшного, это просто чтобы посмеяться. Кстати, она действительно Фокс Цзи, а не биологическая мать Чжу Хонъю. Она была переходным демоном, очень сильным. Немного неуместно снова использовать имя Fox Ji с тех пор, как она родилась заново, и, возможно, это вызовет некоторые неприятности, давайте дадим ей новое имя".

Маленькая девочка в руках Цинь Чжуй посмотрел на Нин Тао с широко открытыми глазами, ее глаза уточняли, эти два прекрасных глаза были похожи на два прекрасных драгоценных камня.

Цинь Чжоу сказал: "Ты мужчина в семье, иди и назови это."

Это то же самое, что и "ты отец ребенка".

Нин Тао тоже не исправился, и на мгновение подумал: "Давай назовем его Фокс Сяо Чжи".

Чейз Цин поцеловал Лис Сяодзи и с улыбкой сказал: "Малышка, отныне тебя будут называть Лис Сяодзи". Ты будешь вести себя хорошо или тетя отшлёпает тебя".

Из рта Фокс Сяо Цзи вырвалась веревка серебряного колокольчикового смеха: "Кудахтанье.........."

Обычный ребенок на этом этапе будет только плакать, но она, очевидно, не обычный ребенок, даже если ее культивирование не было в ее предыдущей жизни, она все равно является естественным демоном лисы.

Когда я подошел к краю Пингбы, пульсации чернил в камне чернил устремлялись прямо в противоположную сторону. Нин Тао взял тактический фонарик и засветил его, заметив, что через дорогу была плоская плотина. Моста через него не было, но бить его было несложно. Затем он вытащил медицинскую веревку, использовал свою духовную силу и перевернул руку.

Ого!

Передняя часть лекарственной нити затвердевает, копье, как правило, твердое и острое, но задняя часть постоянно расширяется. С поворотом она пролетела расстояние в несколько десятков метров и головой окунулась в скальную стену над плоской плотиной напротив.

Нин Тао обернул руки вокруг талии Цинь Чжоу, Цинь Чжоу обнял Лиса Сяодзи, рычащая небесная собака укусила пояс Нин Тао, двое взрослых, ребенок и собака, Хула и замахнулась мимо. Посадка прямо через дорогу от плоской плотины.

Нет необходимости искать его с помощью охотничьего чернильного камня, посреди этой плоской плотины есть небольшое духовное поле, площадью более десятка квадратных метров, на котором высажены голубые снежные лотосы.

Цинь Цзюй сказал: "Снежный Лотос Тёмной Ночью, это очень ценный духовный материал. Раньше моя сестра хотела выбрать его для меня, но не смогла найти и не заплатила за него".

Фактически, Нин Тао также признал это, он прочитал об этом духовном материале в Сборнике Духовных Материалов, оставленном Сюань Тянь Цзы, Снежный Лотос Тёмной Ночью имел жизнеутверждающий эффект и был очень ценным. Люди, которые собирают снежный лотос темной ночи, обычно хранят его для своих умирающих дней и не продают его за деньги.

Нинг Тао сказал: "Я собираюсь перевезти эти материалы для духа обратно в клинику, вы, ребята, здесь, чтобы помочь мне собрать почву для духа, я понесу ее".

В первый раз, когда он сделал это, Цин погнался за Фокс Сяодзи и помог Нин Тао собрать землю вместе с рычащей небесной собакой, а Нин Тао вошел в дверь удобства, чтобы нести комок за комочком духовной почвы в клинику за пределами неба. Он перевез всю Духовную Землю в первое хранилище Библиотеки свитков искривления, и на этот раз он не собирался переносить эти Духовные Земли в Пещеру Павильона Мечей. Пространство клиники значительно увеличилось, поэтому, конечно, ему приходится им пользоваться, и было бы неплохо заняться посадкой растений в помещении.

В общей сложности, десяток квадратных метров духовных полей были быстро опустошены, и даже темная ночь снежного лотоса была перенесена в духовную почву клиники. При этом было странно наблюдать небольшое увеличение ауры как полевой, так и снежного лотоса темной ночи в библиотеке свитков Священного Писания в Небесной внешней клинике, закладывая поле и высаживая духовный материал. Из-за этого он не мог не радоваться, и идея о переносе "Полей Духа" из пещеры "Павильон мечей" в клинику проросла.

Следующим был вопрос о том, как выбраться отсюда, если бы не крайнее средство, Нин Тао не хотела, чтобы Цин прогнал удобную дверь клиники, это было бы слишком болезненно для нее.

"Папаша, там пахнет льдом и снегом, интересно, секретный ли это проход." Вдруг, по словам рычащего Тенгу, он также поднял лапу и направил ее в сторону плоской плотины.

Нинг Тао думал о том, как выбраться, и как только рычащая небесная собака сказала это, он подбежал за ним, чтобы проверить.

В скальной стене была естественная трещина, которая позволяла пробурить с одной стороны. Трещина была темно-черной и не могла быть освещена тактическими фонарями, но Нинг Тао также чувствовал запах льда и снега, что указывало на то, что конец трещины находился недалеко от поверхности.

Час спустя на снежной вершине внезапно приглушилась скальная морда, и покрывший ее снег и лед рухнули. Нин Тао, Рычащий Небесный Пес, и Цин Чжоу, который держал в руках Лису Маленького Кей Цзи, зарылись изнутри каменной стены. Это была огромная стена, скальная стена, которая была сильно пробита, была как минимум на высоте семидесяти-восемьдесят метров от земли, но просто невозможно было перегрузить практикующего земледелия, у которого была веревка для сбора таблеток.........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0307 Глава 0307 Депрессия Наны**

0307 Глава Депрессия медсестры Вернувшись в лагерь, день еще не рассвело, костер, который зажгли грабители могил, был потушен, и тибетский мастиф был зажат перед палаткой, жесткий и неподвижный. Ворчащая собака сломала ребра и повредила легкие, и она бы выжила, если бы ее вовремя прооперировали, но Чжэн Сяолун явно не собирался отправлять его в больницу для домашних животных.

В лагере царила тишина, альпинисты и менеджеры прятались в палатках в ожидании рассвета. В этой экстремальной обстановке никто не будет бездельничать и тусоваться.

Нин Тао и Цин погнались в палатку, в то время как рычащая небесная собака осталась снаружи, чтобы охранять дверь.

Как только Нин Тао опустил маленькую коробку с лекарствами, Фокс Сяодзи закричал и протянул пару пухлых маленьких ручек, чтобы Нин Тао держал их в руках.

Нин Тао протянул руку и взял Фокс Сяодзи, держа ее в руках, и пальцем, он слегка поцарапал ее маленький нос и улыбнулся: "Фокс Сяодзи, так тебя зовут, ты помнишь это имя".

"Хихиканье......." смеялся Фокс Сяо Цзи, протягивая руку, чтобы поцарапать нос Нин Тао.

Нин Тао позволила ей подержать нос, но поцеловала свою маленькую ручку: "Фокс Сяо Цзи, скажи мне, что в формуле Дэна "Поиск предков", ладно?"

Нинг Тао горько засмеялся: "Еще слишком рано задавать тебе этот вопрос, так что в таком случае, зови меня дядя, я твой дядя Нинг".

"Мама". Маленький ротик Фокса Сяодзи мурлыкал одним ртом.

Нин Тао замер на месте, он просто дразнил ребенка, чтобы он повеселился, но не ожидал, что Fox Xiaoji еще так молод, чтобы иметь возможность говорить, и четкую дикцию. Но что его удивило, так это то, что она не могла говорить в таком юном возрасте, ведь даже рычащий собака уже заучивал английский алфавит. К его удивлению, Фокс Сяодзи назвал его не дядей, а матерью. Даже если тебе приходится лазать по родственникам, ты должен называть их отцом, так зачем называть их мамой?

Подошёл Цинь Чжоу и с улыбкой сказал: "Упс, хороший мальчик, давай послушаем маму".

Голова Фокса Сяо Цзи дрейфовала, и из его маленького рта доносился голос: "Хм!"...

Цин погнался за Фоксом Сяодзи и отшлепал его: "Малыш, ты что, искренне злишься на меня?"

Фокс Сяо Цзи похоронила свою маленькую голову в объятиях Нин Тао, прячась от погони за Цин.

Нинг Тао внезапно вспомнила что-то и сказала врасплох: "Она не может думать обо мне как о........ существе, как о Серебряной Луне Сакуре, верно?"

Цинь Чжуй на мгновение подумала и сказала: "Все еще возможно, что вы вмешались в ее реинкарнацию, и это нормально, что она думает о вас, как о матери".

Нин Тао с головной болью сказал: "Я мужчина, что я за мать?"

Цинь Чжуй мурлыкал губами и смеялся: "Мужчина тоже может быть матерью, некоторые геи создают семьи, в которых есть разница между отцом и матерью".

Нин Тао помахал рукой и ударил по ягодицам Цинь Чжуя.

Там был хрустящий щелчок, и вместо того, чтобы выпустить крик боли, Цинь Чжуй уставился на Нин Тао, как будто он хотел съесть его в живот.

Есть сотня видов красных цветов, и есть много видов, чтобы поесть.

Нин Тао внезапно что-то понял и последовал, чтобы сменить тему: "Давайте сделаем перерыв, на первом освещении мы отправимся на южный склон Эвереста, чтобы посмотреть, а когда мы закончим, мы вернемся, я думаю, что клиника тоже должна переехать".

Оба выжаты на крошечный матрас, чтобы отдохнуть, с Fox Xiaoji сэндвичами между ними. Не лежа несколько минут, она заползла на тело Нин Тао, одной рукой стягивая одежду Нин Тао, и ее маленький ротик продолжал двигаться в сторону груди Нин Тао.

Нин Тао постучал головой: "Упс, я забыл купить ей сухое молоко в официальном городе, Цин погнался за тобой, чтобы обнять ее, я вернусь и куплю ей сухое молоко сейчас же".

Когда я увидел ее в первый раз, она сказала: "Еще даже не рассвело, где ты собираешься купить ей сухое молоко? Когда наступит день, я попрошу у руководства немного лошадиного молока для нее".

"Я голоден, я голоден... я хочу есть... молоко..." звук бормотания доносился из маленького рта Фокс Сяо Цзи.

"Что теперь?" Нин Тао был немного встревожен, он никогда не приносил ребенка раньше, только два глаза.

Цинь Чжоу протянул руку и схватил Фокса Сяодзи с тела Нин Тао, и с грохотом поднял свою одежду........

Фокс Хики затих.

Нинг Тао, с другой стороны, в целом не очень хорошо справлялся.

Глаза Цинь Чжуй были игривыми: "Ты смотришь, ты тоже голоден? А твое место, ты хочешь его или нет?"

Нин Тао хотел, но когда он попытался прийти, в его голове вдруг прозвучал отрывок из Священного Писания: я отдыхаю в зародыше, и я услышал звук Великого Дао.

Чёрт!

Божественные часы ударили, и не осталось ничего, чего можно было бы желать.

Что здесь происходит?

День наконец-то рассвело, и Нин Тао позволил Цин преследовать Фокса Сяодзи, когда он вышел из палатки, чтобы найти смотрителя за лошадиным молоком.

Смотритель смотрел на тело тибетского мастифа перед палаткой, нахмурившись.

Нин Тао подошел к нему и вежливо сказал: "Друг, у тебя есть лошадиное молоко?". Овечье молоко подойдет".

"Есть, в моей палатке, но есть деньги, которые нужно заплатить", - сказал начальник лагеря.

Нинг Тао сказал: "Нет проблем".

"Кстати, а как же те парни?" Администратор спросил.

Нинг Тао покачал головой: "Не знаю, кстати, что с этой собакой?"

"Мертвые", как эти парни могли просто оставить его и уйти? Они должны похоронить его тело, что за кучка необразованных парней". В тоне администратора был намек на жалость, жители Западной провинции испытывали особую привязанность к тибетским мастифам, и он не стал исключением.

Нинг Тао сказал: "Наверное, это потому, что они столкнулись с чем-то срочным".

На самом деле, даже если бы кто-то нашел храм Яманака и нашел эти тела, он бы ни о чем не беспокоился, потому что эти люди даже не были убиты им.

Нин Тао купил немного лошадиного молока у руководства и вернулся в палатку. После того, как Цинчай накормил Фокса Сяодзи лошадиным молоком, Нин Тао покинул лагерь вместе с Цинчаем и рычащими собаками и направился на Эверест.

К тому времени, когда снова стемнело, Нинг Тао уже взял Цинчай и его рычащих собак над Эверестом и поехал на южный склон Непала. То, что профессиональным альпинистам нужно делать несколько дней, Нин Тао и его небольшая команда потратили на это чуть более десятка часов.

Холодный снежный ветер свистел и дул, и хотя Лис Сяоцзи в руках Цинь Чжуй была голой, она совсем не чувствовала холода, глядя на Нин Тао, который присел на землю, глядя на карту, широкими глазами. В конце концов, она была демоном лисы, и даже обычный лис мог передвигаться по ледяному небу, не говоря уже о таком естественном демоне лисы, как она.

"Вот оно". Нинг Тао определил местоположение и убрал карту.

Цинь Чжуй нахмурился: "Но здесь нет ничего, кроме льда, снега и камней, что мы можем найти?".

Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, идите в укрытие от ветра и ждите меня, я скоро закончу".

"Хорошо, встретимся там". Цин погнался за Лисой Сяо Цзи в сторону утеса, защищенного от ветра.

Рычащие клыки пошли вместе с ним.

Нин Тао вытащил остатки предков Поиск Дана, и в то время как нюхать у его ноздрей, ввел немного духовной силы в шепот на левом запястье.

В следующую секунду его видение было наполнено морской водой, как огромный доисторический кашалот проплыл мимо его головы, которая весила не менее двухсот тонн!

Во второй раз он увидел прошлое, когда воды отступали, Эверест понемногу всплывал на поверхность, и море наполнялось телами различных доисторических рыб. Сплетник ничего не поймал.

Звук, который запечатлел Шептун, на самом деле был энергией души, живущей в этом пространстве, он входил в доисторический пространственно-временной узел, это был живой ад, чтобы слышать, как люди разговаривают.

В третий раз он пробудил нюхательное состояние носа, усиливая лекарственную аллергическую реакцию остатка ДНК. На этот раз в его видении дрейфовал снег из гусиного пера, и лед покрыл весь мир, но не было ничего, кроме льда и снега.

Он отдыхал некоторое время, использовал духовное энергетическое поле, чтобы восстановить своё душевное состояние, и произнёс первую фразу Твоей Сутры, чтобы увековечить свой разум. Отдохнув некоторое время, он снова начал пытаться, но три раза подряд все-таки провалился, и ему просто не удалось запечатлеть энергию души, которую Чжу Хунъюй оставил здесь, как и не запечатлеть ее голос.

После второго перерыва Нин Тао предпринял третью попытку поймать, которая так и не увенчалась успехом.

Он сдался, а также понял, что именно замкнутое пространство позволило заново уловить остаточную энергию души людей прошлого, и звук. И в таком месте, как Эверест, где ветер и снег весь день свирепый, даже если есть остаточная энергия души, невозможно сказать, куда подевался ветер.

Кажется, что попытка сократить путь не сработает, кроме как взять женщину в Италию и найти подсказки к следующему куску черепа, который Хэнкс оставил позади.

Нин Тао попал под горную скалу, где был Цин Чжуй, и несколько раз подряд ввел остаточную версию наркотической аллергической реакции Предка Ищущего Дэна, на этот раз он был действительно физически и умственно истощен, и в сочетании с разочарованием, он выглядел ужасно.

Цин погнался за ним и с беспокойством сказал: "Брат Нин, что с тобой?"

Нинг Тао горько смеялся: "Я в порядке, просто в депрессии, я не нашел никаких подсказок, мы вроде как зря отправились в путешествие".

Цинь Чжоу утешил: "Это не пустая поездка, этот маленький парень также является урожаем, и есть так много Духа Земля и Темной Ночью Снежный Лотос". И не волнуйся, поищи потом, если не можешь найти".

Она также теплодушная маленькая невестка.

Нинг Тао не мог удержаться от того, чтобы не протянуть руку и не обернуть ее душистыми плечами, и депрессия в его сердце рассеялась.

"Мам, я хочу, чтобы ты подержала". Фокс Сяо Цзи сказал, также протягивая пару пухлых маленьких ручек Нин Тао.

Нин Тао плакал и смеялся: "Фокс Сяодзи, ты можешь не называть меня матерью?"

Больше всего Цинь-Чжуй слышала, как он смеялся над ним, но если бы она вернулась в город и назвала его так матерью, то это привлекло бы много странных глаз!

"Хорошо, мам". Фокс Сяо Цзи сказал, что маленькая рука должна была выпрямить Бога, все еще должна обнять.

Нинг Тао уже был в растерянности из-за слов.

"Ты неблагодарный малыш, ты хочешь, чтобы он обнял тебя, как только придет твоя мама, и я кормил тебя прошлой ночью ни за что?" Цинь Чжуй похоронил приговор.

Фокс Сяо Цзи ворчал: "Без молока, подделка".

"Ты все еще белоглазая лиса". Цин погнался за Фокс Сяо Цзи, а затем передал её в руки Нин Тао.

Нин Тао не был наполовину несчастлив, его сердце было наполовину несчастливо, а, наоборот, очень теплое. Некоторое время он обнял Фокса Сяо Цзи, а после перерыва натянул кровавый замок под скалой, затем открыл удобную дверь. Он передал Лис Сяо Цзи Цинь Чжоу, затем взял с собой Цинь Чжоу и ступил в Врата Аспектов, а Ревующие Небеса пристально следили за ним, а также устремились в Врата Удобства.

Буквально через несколько минут после того, как Нин Тао ушла, на этот склон холма прибыла женщина в черных мантиях, за которой следовали два подростка позади нее.

Эти два подростка были не кто иной, как У Сяолинь и Лю Сяньер.

Все лицо женщины было покрыто черной вуалью, и только один глаз был открыт. Эти глаза, как звезды холодной зимой, далеко и глубоко, без малейшей температуры....

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0308 Обновление клиники Переместить**

Глава 0308 Обновление клиники Перемещение Через два дня.

В клинике за небом было тихо. Добро и зло переплетаются в горшочке добра и зла, черного и белого, и есть ты во мне, и я в тебе, но мне это ясно.

Нин Тао спокойно сидел на стуле за столом, бамбуковый эскиз бухгалтерской книги расположился на столе, на котором ничего не было видно. Это было близко к тому времени, когда клиника была модернизирована и переехала, в последний раз, когда он не добрался до переезда клиники, на этот раз он собирался сидеть посередине клиники и смотреть, как она двигается собственными глазами.

"Взлетает в воздух"? Или ты хочешь уйти в подполье?" Нинг Тао всегда гадал на этот вопрос.

Время шло минута за минутой, и время для клиники становилось все ближе и ближе, а сердце Нинг Тао нервничало.

Время наконец-то пришло.

Нин Тао уставился прямо на бамбуковую тетрадь, но ни одного слова из содержания вышеперечисленного не появилось. Он последовал и снова посмотрел на Добрый и Злой Трипод, но как раз тогда добрый и злой Ци в Добром и Злом Триподе оправился и в мгновение ока исчез.

Нинг Тао последовал за ним и встал на сторону Трипода Добра и Зла, затем увидел таинственные и замысловатые линии, еле-еле залитые светом, как река под лунным светом, в которых мерцали даже золотые точки света. Создавалось впечатление, что в этот момент горшок добра и зла уже не горшок, а сгущенный космический мир с пустотой космоса, туманностями и бесчисленными звездами и планетами!

Бряк!

Облако зеленого дыма, извергающегося из Трипода Добра и Зла, в мгновение ока обволакивает все внутреннее пространство клиники. Нинг Тао тоже был среди этого зеленого дыма, и он смотрел широкоглазым, но ничего не мог видеть. Он протянул руку, чтобы коснуться доброго и злого горшка, который был недалеко, но выловил пустой, ничего не трогая.

жужжание................

Серия звуков динг-донга прозвучала в зеленом дыму, как будто они были рядом, но как будто они были в глубинах далекой вселенной, вне досягаемости, прилетев на десять миллионов лет, чтобы добраться сюда.

Нин Тао сделал шаг вперед, думая, что он всегда может дотронуться до стены, если он не может дотронуться до нее, верно? Но это была эта прогулка, и он шел несколько минут, не касаясь стен, и ему казалось, что он идет по земле, где ничего нет, и где земля настолько чиста, что нет даже камня.

"Точно... земля!" Нин Тао присел и протянул руку, чтобы коснуться земли под ногами, но на этот раз его рука все еще ничего не трогала, и он был подвешен в пустоту. Он чувствовал себя так, как будто прошел сотни метров, но опять же, он мог просто сделать ряд ходьбы!

Это странно!

Внезапно в центральном направлении хлынул общий прилив зелёного дыма и воды, быстро возникли пейзажи, штатив добра и зла, стены, столы, полки, двери библиотеки каллиграфических свитков, библиотека с зельями и так далее.

Добрый Ци и Злой Учитель были бесчувственными, из горшка не выходило ни Доброго Ци и Злого Ци, ни зеленого дыма.

Нин Тао заглянул ему в голову и заглянул внутрь, и галактики, звезды и все остальное исчезло, оставив только на первый взгляд посредственные и сложные текстуры.

Вдруг вспомнив что-то, Нин Тао поспешно побежал к столу и взял бамбуковый набросок бухгалтерской книги.

Содержимое всплыло на бамбуковом эскизе бухгалтерской книги: клиника переехала и обновление было завершено. За двадцать девять дней и одиннадцать часов до следующей даты сбора арендной платы, в следующем месяце арендная плата составит 4000 баллов за добро и зло, а остаток на счете составит 6346 баллов за добро и зло.

Даже если бизнес не будет сделан в следующем месяце, достаточно будет заплатить за аренду, но Нинг Тао не осмеливается расслабляться вообще. В этом месяце, потому что Белый Мудрец был убит, так что, чтобы избежать аренды, реальные деньги будут собраны в следующем месяце. Остаток более 6000 может показаться большим, но на самом деле он очень маленький. Сейчас клиника взимает 4000 за добро и зло, так что он может забрать половину за месяц.

Однако, управляя клиникой "Небесный аут" так долго, он уже имел определенный опыт в зарабатывании денег на консультацию и знал, у кого он может заработать большую сумму денег на консультацию.

Например, ростовщики.

Как раз тогда в горшке Добра и Зла внезапно вспыхнул золотой свет, который он делал после каждого апгрейда, что также было прелюдией к тому, что он собирался дать.

Нин Тао положил бамбуковый набросок своей бухгалтерской книги и быстро перешел к Доброму и Злому Триподу.

Золотой свет в горшке добра и зла сверкал, как будто какой-то Бог Дана прятался в нем и собирался дать ему награду за то, что он был трудолюбивым наемным работником.

После того, как он очистил свой разум от отвлекающих факторов и установил духовную связь со штативом добра и зла, в его голове внезапно появилось большое количество золотых и блестящих слов и фигур.

Вводный третий уровень культивирования.

После того, как эти несколько больших золотых мигающих слов пришли в голову и были сохранены, на углу рта Нин Тао появилась горькая улыбка: "Я в младшем классе, пора в следующий раз пойти в среднюю школу, верно?".

Однако, будучи безмолвным, эта вводная техника выращивания в третьем классе была усовершенствованной версией техники выращивания, которую он получал дважды до этого, и она могла позволить ему увидеть злое qi в человеке. Первые два уровня Практики Новичков позволяют ему видеть только то, что у человека есть доброе qi, высвобожденное из его тела, и когда он усовершенствовал свою практику, он может сказать, является ли человек добрым или злым с первого взгляда.

Это даже не самая большая выгода.

Наибольшее преимущество алхимии.

Этот Дэн был не эликсиром, а его внутренним Дэном. Когда он практиковал первые три уровня техники посвящения в зрелое и умелое царство, и был в состоянии различать добро и зло с первого взгляда, его пламя Дан также будет предварительно совершенствоваться, и он может уточнить свой внутренний Дан в его собственном божественном царстве. Таким образом, его духовная сила была бы чище и сильнее, его атакующая сила естественным образом увеличилась бы, и, что более важно, его способность к исцелению значительно возросла бы.

Какое царство после усовершенствования Внутреннего Дэна?

Нин Тао до сих пор не знал, что Трипод Добра и Зла никогда не заставлял его развлекаться уровнем своего культивирования, и он не мог использовать рейтинговую систему обычного практикующего врача, чтобы измерить его нынешний уровень культивирования, в конце концов, он шел по пути клинического культивирования, которое также можно назвать Дао Небесное, которое полностью отличается от обычного практикующего врача.

После получения третьего класса Техники Культивирования, несколько больших золотых слов снова появились в голове Нин Тао: Сотня Шагов через Технику Летающей Иглы Ян.

Нин Тао был так взволнован, что чуть не разрыдался, так долго находясь в клинике Тяньхань, в конце концов, дал едва устоявшееся кунг-фу.

Как следует из названия, это навык, основанный на Небесной Игле, который может быть использован как для исцеления людей, так и для убийства людей. Исцелял ли он людей или убивал людей, он мог использовать Небесную иглу как темное оружие, и когда он практиковал до большого успеха, он даже мог нанести Небесную иглу злой болезни на цель в сотне шагов, именно в этом царстве, я не знаю, как долго ему приходилось практиковаться.

Кроме того, наибольшим усовершенствованием рукоделия в сочетании со скальпелем дошкольного возраста является не величина его силы, а медицинское мастерство. Сочетание этих двух способов позволяет ему проводить операции на головном мозге в полевых условиях, даже операции по нейрональному доступу!

На самом деле, все, что он получил в Триподе Добра и Зла, было связано с медицинским искусством, overbearing俢功法, и культивирование царства было одним и тем же. Даже начальная техника выращивания младших, кулаки кошачьих когтей, лестницы под ногами и случайно, были для него, врача, чтобы спасти ему жизнь и бежать, а не убивать.

После того, как передача была завершена, золотой свет в горшке добра и зла исчез, белое добро и черное зло qi выскочило, и все вернулось на круги своя, и все вернулось на круги своя.

Нинг Тао не мог дождаться, чтобы испытать эффекты первых трех уровней Вводной Метод Культивирования и сразу же сел на скрещенную ногу рядом с Добрым и Злым Триподом и начал культивировать свою духовную силу.

Клочья добра и зла qi со штатива добра и зла зарылись ему в ноздри, впитывая и рафинируя их быстрее, чем раньше. Немного жгучего ощущения присутствовало в его глазах, когда он управлял Сердечной Техникой, и это было очевидно, что утонченность, необходимая, чтобы получить способность различать добро от зла с первого взгляда.

После двух тренировок Нинг Тао не мог дождаться, когда войдет в мир внутри себя.

После каждого обновления клиники, он должен был войти в свой внутренний мир в состоянии божественного осознания, чтобы взглянуть.

Дворец грязевых пилюль снова стал больше, наполовину черным и наполовину белым, переплетаясь друг с другом, точно так же, как рыбы Инь и Ян в фигуре Тайцзи.

Футбольный внутренний дан был приостановлен над большим Тайджи, стоя на месте, пузырясь с намеками на добро и зло qi.

Этот феномен удивил Нин Тао: "В прошлый раз, когда не было газа, почему на этот раз он начал пузыриться? Я спросил Цинь Чжуя и Бай Цзина, что его демонические таблетки только размером с большой палец, а Инь Мо Лань также сказал, что его демонические таблетки только размером с большой палец, так что мои таблетки слишком большие, и они все еще пузырятся, это что, парящиеся булочки или что-то вроде того?

Вдруг внутренний мир содрогнулся.

Нинг Тао нашел в себе силы отвлечься, и мир внутри него стабилизировался, не выгнав его из дома. После этого он попытался войти во дворец грязевых пилюль, который был большим тайцзи, наполовину белым и наполовину черным перед ним.

Изначально он думал, что Грязевой дворец превратится в величественный дворец, но не понимал, что нарисовал тайцзи.

Раньше он никогда не пытался попасть во Дворец грязевых пилюль, но в описании первой вводной техники выращивания грязевых пилюль третьего уровня он должен был попасть во Дворец грязевых пилюль и отточить их обеими руками. Поэтому он хотел попробовать сделать это, даже если он не сделал это своими руками, это все равно было приятно чувствовать себя.

Тем не менее, одна из его ног только что ступил в большой Тайцзи, и весь мир внутри него превратился в "коллапс", и его божественное сознание также был выгнан.

Он отказался от идеи войти еще раз, чтобы попробовать, он все еще не знал техники начального образования третьего уровня, и его духовная сила не эволюционировала до стандарта, который он должен был достичь, даже если бы он попробовал сто раз, это не сработало бы.

Его глаза переместились к двери клиники Sky Out Clinic, и теперь пришло время столкнуться с другой очень важной реальностью.

Куда на этот раз переехала клиника "Небеса с небес"?

Он вошел в палату клиники, открыл дверь и вышел. Перед ним узкая улочка, а рядом со ступенями стоит силовой столб с несколькими объявлениями, размещенными на нем. Что при всей своей специализации на бесплодии, профессиональном открывании замков бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Заглядывая вперед по переулку, с обеих сторон есть старинные дворы.

Нин Тао внезапно поднял голову, и здание, похожее на брюки, вошло в его видение, и он мгновенно замерз.

На этот раз клиника переехала в Северную столицу.

Каждый раз, когда клиника движется, появляется злодейский лидер, но кто осмеливается совершать зло в таком месте и все равно становится злодейским лидером?

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон вдруг зазвонил.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0309 "Закон Мерфи".**

0309 Глава "Закон Мерфи" Телефонный звонок был из Тан Чжэня, и она не сказала, о чем он, а только попросила Нин Тао быстро приехать в Бейду, чтобы встретиться с ней.

Нин Тао запустил электромобиль Tien Dao и отправился в путь, не зная, почему, у него было немного плохое предчувствие в сердце.

Более чем через полчаса Нин Тао подошел к двери Цзян Хао и постучал в дверь комнаты.

Тан Чжэнь открыл дверь, не сказав ни слова, взял Нин Тао за руку и подошел к двери.

Нинг Тао осторожно сказал: "Тетя, что-то не так?"

Тан Чжэнь отпустил руку Нин Тао и внезапно на ее глаза пришли слезы.

Это зловещее предчувствие в сердце Нин Тао становилось все сильнее и сильнее, и в его сердце царила тревога: "Тетя, не плачь, скажи мне быстро, что происходит?".

Тан Чжэнь подавился: "Я уже полмесяца не общаюсь с Цзян Хао, такой ситуации никогда не было, я так волнуюсь за нее сейчас, что не знаю, что делать......".

Нин Тао схватил Тан Чжэнь за руку и использовал свою духовную энергию, чтобы помочь ей стабилизировать свое настроение: "Тетя, не волнуйтесь, может быть, Цзян Хао находится на специальной миссии. Вы знаете, природа ее работы уникальна, и это нормально - иногда не иметь возможности связаться с вами".

Настроение Тан Чжэнь немного стабилизировалось, но она все равно волновалась: "Не утешай меня, я просто знаю, что с ней что-то случилось, сегодня утром, когда я убирался в ее комнате, я нашел записку в ее ящике.......".

Нинг Тао с тревогой сказал: "Быстро покажи мне".

Тан Чжэнь указал на чайный столик: "Он на чайном столике".

Нин Тао быстро подошел к чайному столику и увидел записку.

В записке было написано: "Мама, я на задании в Институте биологии Академии наук, если я не вернусь на полмесяца, ты свяжешься с Нин Тао и попросишь его приехать ко мне.

Прочитав эту записку, сердце Нин Тао наполнилось беспокойством, и он мрачно сказал в своем сердце: "Будет ли она загрязнена в проекте Искания Предков, а также станет..................".

Он не осмеливался думать об этом, потому что как только Цзян Хао становится новым демоном, то он может пойти в клинику только на лечение, но как только Цзян Хао входит в клинику на лечение, отсечение корня демона становится единственным вариантом, и это пробуждение страны, кто может отсечь? Единственный вариант - отсечь корень демона, и это единственный способ для страны.

"Тао, я волнуюсь в сердце, ты пойдешь со мной в Академию?" Тан Чжэньян умолял.

Нинг Тао кивнул: "Хорошо, теперь мы пойдем в Академию".

Тан Чжэнь снова пролил слезы: "А Тао, ты так хорош, Цзян Хао очень повезло, что у нее в прошлой жизни была такая девушка, как ты. Когда все закончится, я выберу день для вас, ребята, и я не хочу выкуп за невесту или что-то в этом роде, просто идите и возьмите сертификат и покончите с этим".

Сердце Нинг Тао было в беспорядке, но не было и объяснения, просто сказав: "Тетя, подожди, пока не увидишь Цзян Хао".

Тан Чжэнь вздохнул: "Увы, вы, молодые люди, один за другим, не облегчение".

Электроавтомобиль Тендо вышел из участка, вышел на дорогу и направился к мобильному телефону с навигацией CSC.

По дороге Нин Тао получил звонок от Цин Чжуй.

"Брат Нинг, ты переехал?" Первые слова Цинь Чжоу.

Нинг Тао сказал: "Переехал, я сейчас в Бейту".

"Северная столица"? Она переехала в Северную столицу?"

Нин Тао сказал: "Да, я сейчас немного тороплюсь, я заберу тебя, когда позабочусь об этом, и позабочусь о Сяо Цзи".

"Ну, тогда я буду ждать тебя в приюте "Саншайн", и не волнуйся о ребенке, даже если ты мать, я позабочусь о ней, если ты отец." Цинь Чжоу сказал, за ним последовали хихиканья.

Нин Тао был настолько смущен и безмолвен, что тоже хотел посмеяться, но совсем не мог.

После почти тридцати километров путешествия электромобиль Тэндо прибыл в Институт биологии Академии наук. Это было современное здание, с большим двором, а также вспомогательные здания, в больших масштабах.

Вооруженные охранники у двери заблокировали небо электрический автомобиль, Нин Тао переговоры в течение нескольких минут не смогли войти, или Тан Чжэнь со слезами на глазах сказали, что она хорошая мать Цзян, у семьи срочное дело, чтобы увидеть дочь, вооруженный охранник только пошел в комнату безопасности, чтобы вызвать инструкторов.

После телефонного звонка вооруженная охрана вышла из караула: "Вы, ребята, заходите, а потом следуйте за мной".

Нин Тао и Тан Чжэнь зарегистрировались на бланке регистрации посетителей и последовали за вооруженной охраной в Институт биологии Академии наук.

Вооруженная охрана отвела Нин Тао и Тан Чжэня в здание, в лифт, на одиннадцатый этаж, и в салон, он сказал: "Пожалуйста, садитесь, я пойду принесу вам стакан воды, подождите здесь некоторое время, кто-нибудь придет и примет вас".

Нин Тао сказал, что нет необходимости лить воду, но вооруженная охрана все же налила ему и Тан Чжэнь две чашки горячей воды и вышла из салона.

Через несколько минут в салон зашли мужчина средних лет и молодой человек. Средний возраст около пятидесяти лет, с микродиском, очень заметным пивным животом, и лысой головой, но даже с этим изображением, был воздух лидерства и величия о нем.

Молодежь почти тридцати лет, худая и высокая, носит близорукие очки в черной рамке, и имеет очень белую кожу, производящую впечатление джентльменского и элегантного человека.

Эти два человека Нин Тао не знали ни одного, и они не встречались, но из вежливости он все же встал с дивана и взял на себя инициативу, чтобы представить: "Здравствуйте, я Нин Тао, Цзян хороший друг". Это мать Цзян Хао, госпожа Тан Чжэнь".

Подошел мужчина средних лет и сначала пожал руку Тан Чжэню, затем Нин Тао, представляя: "Меня зовут Чжан Чжэшань, я здесь главный". Это Цзя Иньхун, коллега товарища Цзян Хао".

Директор, это директор этого института.

Цзя Иньхун, если бы хозяином этого имени была женщина, это было бы нормально, но его хозяином был Сисвенский юноша, это было бы что-то особенное. Нин Тао не двигался и пробудил глаза и способность носа видеть и чувствовать запах, а в дальнейшем провел "медицинское обследование".

Оба они были обычными людьми, тело Чжан Зешана пахло дымом и алкоголем и было человеком с вредными привычками. Тело Цзя Иньхуна пахло большим количеством химических материалов, и эти запахи также указывали на его личность как человека, занимающегося научными исследованиями, скорее всего, научного исследователя, занимающегося исконными поисковыми работами.

Эта ситуация сделала Нин Тао сомнительным в его сознании и сказала темнота: "Если это Цзя Иньхун является исследователем в исконном проекте поиска, то он в порядке, как Цзян Хао может быть в порядке? Она просто агент, не знающий биологических наук и не имеющий доступа к основным исследованиям, как она может быть заражена?"

Цзя Иньхун также пожал руку Тан Чжэнь и Нин Тао, а также поздоровался, вежливо и вежливо.

Тан Чжэнь, однако, не была в настроении быть вежливой по отношению к кому-либо, она с тревогой сказала: "Где моя дочь сейчас? Почему она не пришла ко мне? Я хотел бы встретиться с ней, где она, пожалуйста, скажите мне, где она? Что с ней случилось?"

Чжан Чжешань сказал: "Госпожа Тан, пожалуйста, не спешите, товарищ Цзян Хао попал в аварию и в настоящее время проходит лечение".

"Терапия"? Она... что с ней не так? Я хочу видеть ее сейчас, я хочу видеть ее сейчас!" Тан Чжэнь была обеспокоена сразу, и ее эмоции немного вышли из-под контроля.

Чжан Чжэшань сказал: "Госпожа Тан, не торопитесь, просто послушайте, как я расскажу вам о ситуации..."

Не дожидаясь, пока Чжан Чжэнь закончит свое предложение, Тан Чжэнь разрыдался в слезах: "Какова ситуация? Я не слушаю! Я всего лишь дочь, я так много работала, чтобы воспитывать ее, мы, мать и дочь, зависим друг от друга, если с ней что-то случится, я не буду жить, я прыгну из этого здания внутрь!".

"Доктор Цзя, отведите госпожу Тан на встречу с товарищем Цзян Хао, пока я поболтаю с господином Нин". Чжан Зешан сказал.

Цзя Иньхун сказал: "Госпожа Тан, пожалуйста, следуйте за мной, я отведу вас к товарищу Цзян Хао".

Тан Чжэнь сказал Нин Тао: "А Тао, тогда я сначала пойду проверю Цзян Хао, подожду тебя там, ты поторопись".

Нин Тао кивнул головой, но в глубине души размышлял о том, с кем хочет поговорить Чжан Чжэшан.

После того, как Тан Чжэнь последовал за Цзя Иньхун, Чжан Чжэшань открыл дверь и сказал: "Доктор Нин, наконец-то я заставляю вас ждать".

"Ты меня знаешь?" Нинг Тао почувствовал сюрприз в сердце.

Чжан Зешан улыбнулся и сказал: "Ты вылечил Линь Цинь Хуа, хотя этот человек и Лян Кеминг дезертировали, это не значит, что мы не знаем об этом, и о твоих удивительных медицинских навыках. Я также слышал, что вы получили новый секретный рецепт, который у нас теперь есть".

Когда он это сказал, Нинг Тао больше не удивлялся. Дерево было чудом в медицинском мире Китая, и это было гигантское дерево, которое было окутано лишь туманом, о котором мало кто знал.

Нин Тао также перешел сразу к делу: "Тогда давайте перейдем сразу к делу и скажем мне, заражен ли Цзян Хао и страдает ли он той же болезнью, что и Линь Цинь Хуа?".

Чжан Зешан молчал минуту перед тем, как кивнуть.

Сердце Нин Тао внезапно опустилось, это был просто Закон Мерфи, он больше всего беспокоился о том, что произойдет, что случится.

Цзян Хао стал новым демоном.

Как он мог принять такое?

В его сердце, если бы он действительно хотел жениться на женщине, это, несомненно, был бы Цзян Хао. Он также в последний раз ходил с ней в кино, чтобы объяснить свои отношения с Цинь Чжоу. Она ему нравилась, и он не хотел ему врать. Если она примет Цинь Чжуй, то он будет с ней по праву, но он скажет правду и получит пощечину от Цзян Хао. После этого, однажды, он был слишком смущен, чтобы связаться с ней снова, а она нет, но иногда он все еще не мог не думать о ней, о нелепых и страстных вещах в кино......

Все это, и ты собираешься сделать перерыв на это в клинике?

Все это время его больше всего беспокоило то, что однажды в клинику придет любимый человек или его друг и забудет его. Теперь, его худшие страхи все еще всплыли, так внезапно, что это застало его врасплох.

"Доктор Нинг, о чем вы думали?" Голос Чжан Зешана прервал мысли Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Ничего страшного, дайте мне проверить, как она, если она заражена, у меня есть возможность вылечить ее".

Чжан Зешань, однако, не пошевелился: "Доктор Нин, не торопитесь".

Нинг Тао замер на мгновение, что это была за ситуация?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0310: Цзян Хао становится демоном.**

0310 Глава Цзян Хао Чэн Демон "Сядь, сядь и поговори". Чжан Зайшан сказал.

Нин Тао сказал: "Пациенты важны, так что дайте мне посмотреть, если я не сяду, еще не поздно поговорить после того, как я увижу пациента".

Чжан Зешань, однако, сел на диван, достал коробку сигарет, медленно достал одну, зажег и затянулся: "Я сказал, не торопитесь, просто не торопитесь, присаживайтесь".

Что касается отношения Чжан Зешана, Нин Тао действительно ненавидит бить его одной ногой. Он беспокоится, но Чжан Зешань совсем не беспокоится, как будто огонь падает на его спину.

Однако он все равно успокоился и сел напротив Чжан Зешана: "Хорошо, о чем Чжан Сюэ хочет со мной поговорить?".

Когда он встал на свое место, Нин Тао спокойно пробудил взгляд, на этот раз не наблюдая за жизненной аурой Чжан Цзышана, а аурой добра и зла. Несмотря на то, что он только что получил только юниорский третий уровень техники выращивания входа, что было недостаточно, чтобы различить добро от зла с первого взгляда, он мог использовать свой опыт, чтобы помочь его суждения.

Если этот Чжан Чжэшань - зло и мешает ему спасти Цзян Хао, то мне жаль!

Однако, результат этого наблюдения стал для него сюрпризом, у этого Чжан Зешана был очень очевидный Ци доброты, исходящий из его тела - этот парень, который курил и пил, на самом деле, был хорошим человеком.

Он просто не мог понять, так как этот Чжан Чжэшан был хорошим человеком, почему он поставил на его пути препятствия, врач, который мог бы вылечить Цзян Хао?

В этот момент Чжан Чжэшан спросил: "Как вы вылечили Линь Цинь Хуа?".

Нин Тао закончил свой взгляд, глядя на состояние и сказал вяло: "Чжан Шао, мои медицинские навыки являются секретными и не передаются другим, есть дивизионные правила дивизионного клана, пожалуйста, поймите также. Я могу вылечить Цзян Хао, но не могу сказать, как я вылечу ее".

В углах рта Чжан Зешана проявилась увядающая улыбка: "Те из вас, кто более или менее способен, имеют личности, или правила, которые люди не могут понять. Ты даешь мне ощущение божественного врача в фильме о боевых искусствах, ну, не говори мне, тогда ты всегда должен говорить мне, какая болезнь у Лин Цинь Хуа и Цзян Хао, верно?"

На самом деле, ответ - просто слово "демон", но Нинг Тао не смог его произнести.

Чжан Зешань сказал: "Я не знаю о состоянии Линь Цинхуа, но я прочитал отчет о Линь Цинхуа несколько раз и даже запомнил его, но в нем не уточняется, какая у него болезнь, но в нем упоминается психическое заболевание, но мы несколько раз обращались к лучшим психиатрам страны с просьбой проконсультироваться с товарищем Цзян Хао, и они уверены, что то, что у нее есть, не является психическим заболеванием, но они не могут сказать, какая у нее болезнь". Итак, я хочу услышать твой диагноз, как божественный врач."

Нин Тао сказал: "Отвези меня к Цзян Хао, и я смогу поставить тебе диагноз".

Чжан Зешан снова затянул сигарету: "Доктор Нин, вы, кажется, неправильно поняли мой вопрос, то, что я спросил, какая болезнь у Линь Цинхуа, вы вылечили Линь Цинхуа, у вас даже нет диагноза"?

Нин Тао на мгновение подумал, прежде чем открыть рот: "Ну, я скажу тебе, что у Лин Цинхуа генетическое повреждение, вызывающее пространственно-временной дислокационный смещение."

"Спатиотемпоральный вывих, вызванный генетическим повреждением?" У Чжана Зешана было озадаченное выражение лица, он, очевидно, никогда не слышал о такой болезни.

На самом деле, до того, как Нин Тао заговорил, такого названия болезни не было на всей планете, это название он создал из воздуха.

Нин Тао сказал: "Линь Цинхуа думает, что он Тан Сюаньцзун, это височный вывих, эта болезнь вызвана генетическим заболеванием, в конечном счете, это вызвано проектом поиска предков, такого рода медицина не должна существовать в первую очередь, я не понимаю, почему вы, ребята, до сих пор так одержимы изучением этого".

Атомная бомба тоже не должна существовать, но за ней все еще гонятся несколько крупных стран, а некоторые малые страны предпочли бы получить ее", - сказал Чжан Зешан. Проект поиска предков более или менее имеет ту же природу, даже если он не должен существовать, мы должны его изучить. Интересы личности ничтожны перед интересами государства. Когда я говорю это, ты понимаешь?"

"Я могу понять, я уже сказал тебе, какая болезнь у Лин Цин Хуа, а теперь покажи мне Цзян Хао". Нинг Тао сказал.

"Не торопитесь". Чжан Зешан сказал, а потом еще раз затянул сигарету.

Нин Тао больше не мог сдерживать свой гнев: ''Чжан Ши, что ты имеешь в виду? Я могу вылечить Цзян Хао, но ты не даешь мне увидеться с ней, чего ты на самом деле хочешь?"

"Похоже, ты все еще не понял, что я только что сказал." Чжан Зе Шань сказал слабо.

Нин Тао замер на мгновение, и он вдруг понял. Цзян Хао необъяснимо заражен и теперь ставит препятствия на своем пути лечения, она стала экспериментальной белой мышью? Думая об этом так, гнев в его сердце горел, как огонь, проливший масло, и глаза его пугающе холодные.

Если этот Чжан Чжэшань действительно изучал Цзян Хао как экспериментальную белую мышь, то даже если он был хорош, он был непростителен!

Чжан Чжэшань почувствовал, как Нин Тао изменил свое настроение, когда улыбнулся и сказал: "Не сердись и не торопись, мы просто делаем то, что должны делать". Как вы и сказали, у вашего подразделения есть секреты, которые нельзя передать извне, и у нас здесь свои правила. Я могу понять, как вы хотите видеть товарища Цзян Хао, и я могу понять, как вы хотите исцелить товарища Цзян Хао, но вы должны следовать нашим правилам".

Сдерживая гнев в сердце, Нин Тао сказал: "Просто скажите прямо, что я должен сделать, чтобы увидеть Цзян Хао и дать ей лекарство".

Чжан Зешан сказал: "Подпишите соглашение о конфиденциальности, в дополнение..."

Нинг Тао сказал затихшим голосом: "Что еще?"

"Присоединяйся к проекту "Родословная", - сказал Чжан Зешан.

"Ты хочешь, чтобы я присоединился к программе "Охота на предков"?" Нинг Тао не ожидал такого состояния.

Чжан Зешань улыбнулся: "Я думаю, вы можете понять наши условия, если вы не понимаете проект "Поиск предков", вы не сможете вылечить Линь Цинхуа". Более того, тот факт, что рецепт был также найден вами, показывает, что вы связаны с Проектом Поиска Предков. Было бы здорово, если бы вы присоединились к нам, и у нас была бы еще одна гарантия успеха, и вы могли бы внести свой вклад в развитие этой страны".

Нин Тао на мгновение подумал: "Хорошо, я обещаю, но я человек, которому не нравится, когда кто-то говорит мне, что делать, я могу предоставить тебе медицинскую страховку, но я прихожу сюда не для того, чтобы работать". Вы также можете оставить проект поиска предков мне, я выбираю людей и учусь".

На лице Чжана Зешана внезапно появилось удивление: "Ты главный?".

Нин Тао кивнул: "Да, я позабочусь об этом, вы, ребята, можете поручить мне проект по поиску предка, вам просто нужно оказать некоторую поддержку".

"Это......." сказал Чжан Чжан Чжэшань, задумавшись на секунду, прежде чем сказать: "Ваше предложение сделало меня немного сердечным, но я не могу принимать решения по такому большому вопросу, я должен просить указаний сверху".

Нин Тао сказал: "Ты поставил мне условие, и это мое условие, хочешь ли ты, чтобы я присоединился к проекту по поиску предков, или ты хочешь поставить его под мою ответственность, это должно быть при условии, что я встречусь с Цзян Хао и исцелю его".

Чжан Зешань хлопнул ему в ладоши, и с ним вошел вооруженный охранник, держащий в руке пакет с файлами.

Охранник передал бумажный пакет Чжан Зешану и отступил.

Чжан Чжэшань открыл пакет с файлами, вытащил документ и вручил ручку Нин Тао: "Это соглашение о конфиденциальности, сначала подпишите его, а потом я покажу вам Цзян Хао".

Нин Тао просто взглянул беглым взглядом и подписал его, независимо от того, какое соглашение не могло его связать. Сейчас единственное, что может его дисциплинировать, это клиника "Скай аут".

Чжан Чжэшан прикарманил соглашение о конфиденциальности, подписанное Нин Тао, держал его в руке и встал: "Доктор Нин, пойдемте со мной".

Нин Тао проследовал за Чжан Чжешаном из салона, через коридор в лифт.

Лифт продолжает спускаться, но не останавливается, когда достигает отрицательного второго этажа, он все еще спускается, но к этому времени свет в лифте уже не показывает, на скольких этажах он отрицательный. Неудивительно, что необходимо подписать соглашение о неразглашении, такая подпольная секретная исследовательская база просто не для тех, кто хочет попасть внутрь.

Конечно, лифт остановился, и как только дверь открылась, появилось открытое подземное пространство, перед различными постами или инструментами работали многие исследователи в форме, защищенной от микробов, и хорошо вооруженная охрана.

С Чжан Зешаном во главе, путь был беспрепятственным. Пройдя через большую экспериментальную зону, Нинг Тао пришел в закрытую зону. Здесь он увидел Тан Чжэнь, который плакал у стеклянной стены, называя имя Цзян Хао.

Нин Тао нахмурился, подумал о комнате для опознания в полицейском участке, подозреваемый стоял в комнате, свидетель был снаружи, чтобы опознать его через стеклянную стену, первый не мог видеть второй, но второй мог видеть первый, а люди в комнате не могли слышать звуки снаружи.

"Из соображений безопасности товарищ Цзян Хао в настоящее время находится в карантине, и если вы хотите войти, чтобы увидеть его, вы должны носить костюм, защищенный от микробов". Чжан Зешан сказал Нин Тао.

Нинг Тао кивнул и подошел к стеклянной стене.

Когда Тан Чжэнь увидел, что Нин Тао идет, она пошла за ним и поприветствовала его, с тревогой сказав: "Тао, ты хороший врач".

С этим она взяла Нин Тао за руку и собиралась подойти к двери изолированной комнаты.

Нин Тао использовал свою духовную энергию, чтобы помочь ей стабилизировать настроение и в то же время успокаивающе сказал: "Тетя, не торопись, я уже приехал, я вылечу ее, несмотря ни на что".

Поэтому он предложил поставить проект по поиску предков под свой контроль и приехал его изучать. Если состояние Цзян Хао настолько серьезно, что она стала новым демоном, и ее личность резко изменилась, и она стала другим человеком, то даже если она забывает его, он должен исцелить ее полностью, то есть помочь ей искупить свои грехи. Он может уничтожить предмет "Поиск предков", но он может предложить усовершенствовать некоторые эликсиры для сдачи на службу, и в то время он говорит, что это правильный результат исследования, кто может сказать обратное?

Но Тан Чжэнь упорно тащил Нин Тао к двери, и в процессе Нин Тао увидел Цзян Хао в изолированной комнате.

Цзян Хао лежал на больничной койке, его руки и ноги были заперты скотчем, не мог двигаться, даже если бы хотел. Ее лицо было заметно тоньше, чем раньше, а глазные впадины были глубокими. Кожа также перестала быть белой и нежной, желтой и темной, а также сухой. Ее волосы также потеряли прежний блеск, перестали быть черными и жирными, сухими и желтыми, как трава, потерявшая влагу. Она смотрела на потолок, ее глаза были зелеными и неподвижными.

Этим взглядом сердце Нинг Тао было разбито.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0311 Слезы печали**

Глава 0311 Tears of Sorrow Tang Zhen потянул Ning Tao к двери и потянулся к дверной ручке, чтобы открыть ее, но дверь не двигалась.

Для открытия этой двери требуется удостоверение личности и достаточный доступ.

"Откройте дверь, ребята!

Нин Тао поспешил поднять ее и, воспользовавшись случаем, прижал руку к сонной артерии, из-за чего она упала в обморок. Что касается ее текущего эмоционального состояния, ее духовная сила не может даже стабилизировать свои эмоции, и это не хорошо для ее здоровья, если она бодрствует, было бы лучше, чтобы она потеряла сознание.

"Тетя Дон упала в обморок, где мы можем заставить ее лечь и отдохнуть здесь?" Нинг Тао сказал.

Чжан Чжэшань позвонил двум лесбиянкам и помог Тан Чжэню спуститься.

Нин Тао стоял перед стеклянной стеной и смотрел на Цзян Хао, который был прикован к кровати, его брови слегка бороздили, в такой обстановке, даже если бы он хотел привезти Цзян Хао на лечение, что бы он там ни говорил или ни делал, за ним бы следили. Тем не менее, он никогда не опустит Цзяна и не оставит его в покое, и в этом случае его совесть будет мучить его на всю жизнь.

Цзя Иньхун подошла к Нин Тао и сказала: "Доктор Нин, пожалуйста, вылечите Цзян Хао, если есть место, где я нужна, просто спросите".

Нин Тао сместил глаза, чтобы посмотреть на Цзя Иньхун, а также пробудил глаза, чтобы наблюдать за хорошей и плохой ситуацией. Результаты вышли быстро, и у него было только жалко малое количество хорошего ци, которое, по его опыту, вероятно, было таким же, как сыновье благочестие к родителям и другие хорошие мысли и заслуги.

На самом деле, большинство людей в этом мире находятся в такой ситуации, не добра, не зла, и не желают делать добро.

Нинг Тао кивнул: "Хорошо, спасибо".

Цзя Иньхун сказала: "Не за что, хотя мы с Цзян Хао не были коллегами долгое время, я уважаю ее как личность, и мне очень жаль, что она стала такой".

Глаза Нин Тао переместились на тело Цзян Хао в изоляторе, это сердце Цзя Иньхун, не знает ли он, но его сердце в данный момент трудно принять крайность.

Чжан Чжэшань подошел: "Доктор Нин, вы думаете, что болезнь товарища Цзян Хао такая же, как у Линь Цинхуа?"

Нин Тао сказал: "Это примерно то же самое, но более серьезное, и я собираюсь пойти туда и посмотреть, чтобы поставить точный диагноз".

На этот раз Чжан Зешан не остановился: "Ладно, иди, сделай дезинфекцию и надень костюм, защищенный от микробов, а потом можешь заходить".

Десятью минутами позже Нин Тао вернулся в изолятор в костюме, защищенном от микробов. Чжан Чжэшань воспользовался своим удостоверением личности, чтобы открыть дверь безопасности, и Нин Тао вошел с маленьким сундуком с лекарствами.

Чжан Чжэшань Чжэшань изначально хотел, чтобы Нин Тао оставил маленькую коробку с лекарствами на улице, но Нин Тао сказал, что он должен был поставить диагноз Цзян Хао без маленькой коробки с лекарствами не может, Чжан Чжэшань это позволило ему войти с маленькой коробкой с лекарствами, но перед тем, как войти в него лично проверил маленькую коробку с лекарствами.

После того, как Нин Тао вошел в комнату изоляции, дверь безопасности автоматически закрылась снова, оставив только его и Цзян Хао в комнате. Он подошел к Цзян Хао, и, глядя на ужасный взгляд Цзян Хао, его сердце разбилось, а глаза увлажнились.

Глаза Цзян Хао переместились в тело Нин Тао, и вспышка зеленого мелькнула в ее глазах, она боролась немного, чтобы встать, но ее руки и ноги были заключены в тюрьму, и она не могла двигаться вообще.

Нин Тао подошел к кровати, не мог больше сдерживаться, слезы на глазах и голос немного задохнулся: "Ладно, я иду... не волнуйся, я тебя вылечу".

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао и из его уст вырвались слова: "Не связывай меня, я пойду в армию за отца и пойду в бой, чтобы убить врага".

С этим заявлением Нинг Тао знала, кого она уже заменила в истории - Хуа Мулан.

Родословная, поиск предков, мягко говоря, - это пробуждение информации, оставленной в генах предками, и чем сильнее человек, тем легче его пробудить.

Нин Тао схватил Цзян Хао за руку и впрыснул в её тело особую духовную энергию, при этом сказав: "Хао, ты помнишь, кто я?"

Цзян Хао смотрел прямо на Нин Тао, ее эмоции немного стабилизировались, как сила духа вступила в силу, и она, казалось, восстановить некоторые здравомыслие, а также: "Ты .......................".

Нинг Тао сказал: "Я Нинг Тао, ты помнишь меня?"

Цзян Хао кивнул: "Помни, ты тот Ван Хэзи, который убил свинью на въезде в деревню".

Нинг Тао хотел посмеяться, но совсем не мог.

Цзян Хао сказал: "Обещай мне, что я позабочусь о моих престарелых отце и брате после того, как уйду из армии и выйду за тебя замуж, когда вернусь, хорошо?"

Нинг Тао кивнул, но не смог остановить слёзы, чтобы снова упасть. Он протянул руку и вытер, но послесвечение из угла глаза быстро перекинулось на углы стеклянной стены с обеих сторон. Там были установлены две камеры наблюдения, охватывающие всю комнату наблюдения, и все, что он делал в этой комнате наблюдения, было представлено на терминале наблюдения. И, прямо за стеклянной стеной, на него в этот момент смотрело много глаз.

Тем не менее, Нин Тао выгрузил из плеч маленький сундук с лекарствами, положил его на кровать, открыл его и вытащил из него несколько Небесных игл, а также маленький фарфоровый флакон, содержащий тонкий первичный рецепт Дана. После этого он втолкнул иглы в тело Цзян Хао, чтобы помочь ей стабилизировать ее сердце и успокоить ее дух.

За стеклянной стеной стояла большая группа людей, некоторые из них были научными исследователями, некоторые были медицинскими работниками, и на переднем плане были Чжан Чжешань и Цзя Иньхун. Независимо от того, кто это был, глаза были собраны на Нин Тао и Цзян Хао.

"С помощью нескольких серебряных игл он может вылечить болезнь товарища Цзян Хао? Я не верю в это." Один из парамедиков не смог устоять и сказать что-то.

"Но, услышав, что он вылечил ту же самую болезнь, возможно, у него действительно что-то есть для него." Другой человек сказал.

"Если он действительно вылечил товарища Цзян Хао несколькими швами, это действительно ненаучно, и я не могу придумать ни одного способа объяснить, как эти швы против болезни товарища Цзян Хао оказывают какое-либо влияние". Исследователь сказал.

Различные голоса обсуждения, хотя никто не говорил, что Нин Тао был лжецом дзянху, но голоса допроса были большинством.

В начале Чжан Чжэшан сказал Цзя Иньхун: "Наблюдение работает?"

Цзя Иньхун кивнул: "Вся изолированная комната находится под нашим наблюдением, не оставляя никаких тупиков, на этот раз мы, возможно, сможем раскрыть тайну на него".

Взгляд Чжан Зешана вернулся к телу Нинг Тао.

В изолированной комнате Нин Тао вылил из небольшого фарфорового флакона тонкий первичный рецепт дана, затем передал его в рот Цзян Хао и мягко сказал: "Хорошо, что ты принимаешь это лекарство, оно будет полезно для твоей болезни".

Цзян Хао холодно ворчал, ''Хмф''! Я не болен, я не принимаю лекарства! Я поднимусь и убью врага, коварный маленький человек, Ван Поцки, не смей меня останавливать!"

Нинг Тао просто протянул руку и вырезал ей челюсть, запихнув в рот Цзян Хао Бутик Первичного Рецепта Дан.

Тонкий первичный рецепт Дан является медиумом пациента, и он является обязательным для лечения в клинике, но даже если вы не войдете в клинику, это имеет большое преимущество для Цзян Хао в настоящее время плохое состояние здоровья.

Тем не менее, Цзян Хао был явно неблагодарным, и точно так же, как Нин Тао запихивал в рот Дэна по рецепту Fine Primary Prescription, она внезапно открыла рот и укусила Нин Тао за палец.

Нин Тао ел от боли, но ничего не сделал, позволив Цзян Хао укусить свой палец.

Укус зубов не тупой удар, демонизированная Цзян Хао выглядит тонкой и скелетной, но ее сила удивительна, ее зубы легко прорезать пальцы Нин Тао, кровь Нин Тао текла в рот, часть его текла вниз по углу рта, чтобы ее одежда, постельное белье.

Прошла целая минута, прежде чем Нинг Тао протянул руку и пощекотал щупальце Цзян Хао.

"Хихиканье......" Цзян Хао открыл рот и засмеялся.

Нин Тао воспользовался возможностью выдернуть пальцы и вытер их на простынях, при этом на листовках, на одеяле и на одежде Цзян Хао родилось несколько кровавых замков.

Но как раз в это время, возможно, это был эффект бутикового рецепта Дэна и крови Нин Тао, Цзян засмеялась несколько раз и внезапно замолчала, она посмотрела на Нин Тао, ее глаза были не такими, как сейчас.

Сердце Нинг Тао дрогнуло: "Ты проснулся?"

Цзян Хао слегка кивнул головой, и две слезы бесшумно скатились вниз с углов его глаз.

Нинг Тао затянул руку: "Скажи мне, что случилось, как ты попал в этот беспорядок?"

"Я сделал это по своему усмотрению".

"Добровольно?"

Цзян Хао, однако, не захотела продолжать, и сменила тему: "В тот день в кино... мне не следовало бить тебя... извини".

Нинг Тао горько засмеялся: "Почему ты упоминаешь об этом в это время? Это я заслуживаю извинений, и это нечестно по отношению к тебе, что ты был так добр ко мне, и я сказал тебе что-то подобное".

В тот день в кинотеатре Цзян Хао показал ему свою привязанность и даже целовался с ним, но он сказал Цзян Хао принять существование Цинь Чжоу, что было равносильно тому, чтобы заставить ее принять тот факт, что две дочери служили друг другу. Если такая вещь, если в древности, это, конечно, не проблема, в древности, если муж задерживается в принятии наложницы, жена будет беспокоиться, взять на себя инициативу, чтобы найти мишень, помочь мужу принять наложницу. Но это было современное время, и это было слишком нормально для нее, чтобы реагировать, когда она отшлёпала его.

"Ты... почему ты мне не сказал? "Ты такой глупый..." еще одна капля слезы, скатившаяся с угла глаза Нин Тао, он не ожидал, что это Цзян Хао взял на себя инициативу и подал заявку на роль экспериментальной белой мыши, причина которой на самом деле была пощечина в кино в тот день.

"Она тоже придет?"

"Чинг-Чоу?"

"Кто еще, кроме нее?"

Нинг Тао сказала: "Она не пришла, у меня с ней сложные отношения, я скажу тебе, когда ты выйдешь отсюда". К тому же, мы с ней до сих пор были чисты".

"Вы, ребята... чисты?" Цзян Хао на мгновение замерла, она явно не поверила тому, что сказал Нин Тао. Какой мужчина может держать такую красивую женщину с пердежом в руках?

Нинг Тао горько смеялась: "Это нормально, что ты не веришь, после того, как ты выйдешь, я дам ей поговорить с тобой".

Раньше, потому что она была обычным человеком, он скрывал от нее личность врача его культивирования, теперь она была новым демоном, хотя она еще не знала, что ее способности были как новый демон, но с таким сдвигом в ее личности, он больше не должен был скрывать личность врача его культивирования от нее.

"Ну, мне нужно выйти и подготовиться, я скоро вернусь." Нинг Тао начал вытаскивать Небесную Иглу из тела Цзян Хао.

"Ты должен... я должен принять ее?" Цзян Хао задал вопрос, который показался ей важным.

Нин Тао, однако, не ответил ей, неся небольшой сундук с лекарствами и направился к двери.

"Обещай мне, что если со мной что-нибудь случится, позаботься о моей матери!" Цзян Хао сказал.

Нинг Тао кивнул, дверь в комнату открылась, и он вышел.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0312 Не брать лидеров для руководителей**

Глава 0312 Не обращайтесь с лидерами, когда кадры Нинг Тао вышли из изолятора, и большая группа людей сразу же ворвались.

"Доктор Нин, какое лекарство вы только что дали товарищу Цзян Хао?" Пожилой доктор спросил с нетерпением.

Нин Тао сказал: "Простите, но это секрет, что дивизия не передает, простите, если у меня нет комментариев".

Старый доктор не умер в воде, умоляя: "Могу я взглянуть на ваше лекарство"?

Нинг Тао покачал головой: "Простите, не могу".

Старый доктор замер на месте, он не ожидал, что Нинг Тао отвергнет его так недоброжелательно. Группа медицинского персонала вокруг него первоначально было много вопросов, чтобы задать Нин Тао, видя, что уважаемый старый врач все прикоснулись к пыльному носу, один из них закрыл ему рот.

Уморительная сцена превратилась в неловкую.

Чжан Чжешань с улыбкой подошел к Нин Тао: "Доктор Нин действительно божественный врач, только что мы увидели, что товарищ Цзян Хао принял ваше лекарство, чтобы вылечить его здравомыслие, и мы все еще надеемся, что вы будете продолжать лечить и лечить товарища Цзян Хао".

Нин Тао сказал: "Чжан Си, можно тебя на пару слов?"

Чжан Зешан улыбнулся и сказал: "Конечно, иди ко мне в офис".

Нин Тао проследовал за Чжан Зешаном в офис, где Чжан Зешан пригласил Нин Тао присесть, а также сам пошел налить Нин Тао стакан воды.

Нин Тао открыл дверь и сказал: "Чжан Шу, состояние Цзян Хао намного серьезнее и сложнее, чем у Линь Цинхуа, я не могу вылечить ее сразу, я хочу забрать ее домой на лечение, понимаете.......".

Не дожидаясь Нин Тао, чтобы закончить свои слова, Чжан Чжэшан прервал его: "Доктор Нин, это не сработает, товарищ Цзян Хао заплатил такую большую цену, ее процесс лечения должен быть прозрачным, то, что она сейчас переживает, очень важно для наших исследований". Я даю вам разрешение прийти к ней и дать ей исцеление, которое основано на том, что мы можем наблюдать и изучать, исцеление ее так же важно, как и соответствующие исследования".

Нин Тао нахмурился, оставив несколько кровавых замков на теле и кровати Цзян Хао, чтобы сократить путь после того, как его просьба о "переводе" была отклонена. Теперь, глядя на отношение Чжана Зешана, было очевидно, что он может только короткий путь удобства.

Чжан Чжешань продолжал: "Также, доктор Нин, я обещал вам прийти к товарищу Цзян Хао, и даже пообещал вылечить товарища Цзян Хао, но вы даже не сказали нам, какое лекарство вы используете, как мы можем продолжать так сотрудничать".

Нин Тао мог видеть, что этот Чжан Чжэшан был неплохим человеком, но он был экспертом в расчетах и переговорах. Его беседа с Цзян Хао в изолированной комнате, и чувства, которые вытекали, были теперь все рычаги влияния в руках Чжан Чжешана.

"Что это за лекарство?" Конечно, Чжан Зешань потом заговорил об этом.

Нин Тао засмеялся: "Если другие не посмотрят, у Чжана точно не будет никаких проблем увидеть это". После этого он открыл маленькую аптечку и вытащил маленький фарфоровый флакон, затем вылил в бутик рецепт дана и вручил его Чжан Чжешаню.

Чжан Зешань схватил в руки дана, выписанного по рецепту бутика, посмотрел и понюхал его, его глаза были наполнены взглядом удивления и смятения.

Нин Тао сказал: "Это моя секретная таблетка, она полезна для твоего тела, если ты ее принимаешь, это не так уж и много, чтобы сказать, что она может продлить твою жизнь, если Чжан Сяо в нее верит, ты можешь ее принять".

У Чжана Зешана был немного взволнованный взгляд и он хотел сразу же его съесть, но он, казалось, что-то вспомнил, а потом он собрал прекрасный рецепт Дана и с улыбкой сказал: "Я оставлю его на вечер, это нормально?".

"Без проблем, конечно." Нинг Тао не собирался возвращаться, и он не боялся, что кто-то его изучит, потому что это эликсир из Небесной внешней клиники, и он намного сложнее и загадочнее, чем эликсир обычного культиватора, и даже эликсир обычного культиватора невозможно досконально изучить с помощью современных технологий, не говоря уже об эксклюзивном эликсире из Небесной внешней клиники.

"Чжан Ши, так как ты обещал мне лечить Цзян Хао, другие врачи не должны входить в изолятор. Кроме того, болезнь Цзян Хао боится света, так что лучше выключить свет в ее комнате ночью". Нинг Тао сказал.

На лице Чжан Зешана была улыбка: "Так не пойдет, мы должны наблюдать за ней круглосуточно, а то, что вы сказали о том, что она боится света, мы можем наложить на нее повязку на глаз".

Нин Тао внезапно ударил по чайному столику и яростно встал, гневно сказав: "Режиссер Чжан! Она человек, а не экспериментальная мышь! Она находится в плохой, опасной ситуации, и если с ней что-нибудь случится, обещаю вам, вы будете пытаться исследовать что-нибудь до конца своих дней"!

Чжан Зешан замер на мгновение, он явно не ожидал, что Нин Тао на самом деле осмелится на него взглянуть. Вы же знаете, что если он пойдет на место в своем качестве, то даже рука из провинции или муниципалитета, непосредственно подчиненных центральному правительству, должна быть с ним вежливой, не говоря уже о том, что он на него злится! Но это Нин Тао перед глазами явно не воспринимает его всерьез, и даже не воспринимает его как лидера!

Но, не дожидаясь, пока Чжан Чжэшань разозлится, Нин Тао снова невозмутимо сказал: "Я знаю, ты видишь, что у нас с Цзян Хао есть чувства, поэтому ты хочешь использовать меня, чтобы совершить прорыв в исконном поисковом проекте". Я могу помочь тебе, но не принимай меня за дурака. Цзян Хао, я вылечусь, несмотря ни на что, но твоя милость - я могу помочь или нет. Я объясню, что что-то не так с рецептами, которые у вас сейчас есть".

"Ты... откуда ты знаешь?" Чжан Чжэшан смотрел прямо в глаза Нин Тао, этот взгляд, казалось, пронзил сердце Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Естественно, у меня есть свои каналы, не забывайте, у меня все еще есть рецепт в ваших руках. Если я попрошу всех вас отказаться, то, думаю, нам придется снова сотрудничать".

"Что не так с рецептом?" Чжан Зешан отчаянно хотел узнать ответ.

Нин Тао сел и указал на белую воду на чайном столе и сказал: "Принеси еще одну чашку чая, я не привык к белой воде".

"Ты........" Чжан Чжан Чжэшань вдруг разозлился на месте, он лично налил воды Нин Тао, то есть уже дал достаточно лица, но не ожидал, что Нин Тао сейчас с таким тоном голоса, чтобы отпустить его, чтобы сделать чай, это не его уровень руководства, как официант, чтобы сделать звонок?

Нин Тао посмотрел на Чжана Зешана и, увидев, что он не двигается, сказал еще раз медленно: "Верни мне лекарство, которое я дал тебе только что".

Чжан Зешань смеялся: "Посмотри на себя, как ты можешь все еще хотеть то, что отдал мне? Мы же не дети, играющие в доме, так что я пойду заварю тебе чаю, выполню твою просьбу и выключу свет в изолированной комнате ночью". Сказав это, он подошел к питьевому фонтану в углу стены, готовый заварить чай для Нин Тао.

Как раз в то время как Чжан Чжэшань принял чашку и чай и сгорбился, чтобы поймать кипящую воду перед питьевым фонтаном, Нин Тао добрался до пальца, который был укушен Цзян Хао под чайным столом и тихо нарисовал кровяной замок.

Чжан Чжэшань заварил чашку чая и поставил ее перед лицом Нин Тао. На самом деле он был недоволен своим сердцем, но держал на лице приятную улыбку.

Нинг Тао сказал: "Даже если ты посмотришь на меня, я не скажу тебе".

Нин Тао, однако, не воспринял его всерьез и медленно сказал: "Я что? Не думай, что только потому, что ты лидер, ты можешь получить от меня то, что хочешь. Говорю тебе, я скажу только Цзян Хао, так что теперь тебе лучше попросить богов убедиться, что с ней все в порядке, или ты тоже можешь попрощаться с проектом "Искатель предков"."

Способность Чжан Чжешана контролировать свои эмоции была превосходной, и именно с таким поворотом событий на его лице снова появилась улыбка: "Цзян Хао - хороший патриотический воин, наш хороший товарищ, конечно, я желаю ей добра". Ладно, какие еще условия ты можешь выдвинуть, я постараюсь сделать то, что могу наполовину, то, что не могу сделать, мы поговорим об этом, понимаешь?"

Нин Тао встал и сказал: "На данный момент у меня нет других просьб, я вернусь сейчас и подготовлю план лечения, я вернусь сюда завтра, и если у меня будут какие-нибудь просьбы, я их подниму".

"Не хочешь глоток чая перед уходом?"

"Ваш чай устарел, и, кстати, меньше курите, ваши легкие такие же, как у курильщика, и еще один дым, и вы должны быть в могиле". Уделите некоторое время, чтобы попасть на обследование в больницу, и они расскажут вам, что с вашими легкими". Нин Тао оставил эти слова и подошел к двери с маленьким сундуком для лекарств в руке.

Чжан Зешан замер на полминуты, пока не вспыхнула фраза: "Откуда он узнал, что чай, который я для него приготовила, просрочен?".

Нин Тао нашел Цзя Иньхун и позволил ей привести его в одну из комнат отдыха.

Тан Чжэнь лежал на диване в гостиной, до сих пор не проснувшись.

Нин Тао возбудил Тан Чжэня и нежно сказал: "Тётя, пойдём домой".

Эмоции Тан Чжэня вышли из-под контроля: "Нет, я не вернусь, я останусь здесь, чтобы охранять свою дочь, я никуда не уйду"!

Нин Тао сказал: "Тетя, я уже лечил ее, она в хорошем состоянии сейчас, и я могу вылечить ее полностью, придя завтра снова". Бесполезно оставаться здесь, идти домой и готовить что-нибудь вкусненькое, я завтра отвезу ее домой на ужин, как думаешь?"

"Правда?" Тан Чжэнь не мог поверить в то, что Нин Тао сказал ей.

Нинг Тао смеялся, "Тетя, ты все еще веришь мне? Пойдем со мной домой, я обязательно отвезу Цзян Хао домой завтра".

"Тогда я вернусь с тобой". Только тогда Тан Чжэнь встал с дивана.

Нин Тао помогал ей, не зная почему, Тан Чжэнь будет напоминать ему о своей матери.

Цзя Иньхун сказал: "Доктор Нин, тетя Тан, давайте я вас провожу".

"Хорошо, спасибо". Нинг Тао вежливо сказал.

Цзя Иньхун привела Нин Тао и Тан Чжэнь в лифт, который они взяли, когда пришли, на первый этаж, а затем снова доставила Нин Тао и Тан Чжэнь к главному входу.

"До свидания, доктор Нинг, тетя Дон". Цзя Иньхун помахал Нин Тао и Тан Чжэнь.

Нин Тао сказал: "Доктор Цзя, я попросил директора Чжана выключить свет в изоляторе на ночь, потому что свет будет влиять на отдых Цзян Хао, что плохо для ее здоровья". Если ты все еще будешь здесь ночью, я позвоню и спрошу, не оставил ли ты и свет включенным, и если это удобно, можешь дать мне свой номер?"

Цзя Иньхун сказал: "Конечно, нет проблем, все люди проекта "Поиск предков" должны остаться здесь, я не могу выйти из ворот, или я отправлю тебя, мой номер 189..., не надо мне звонить, как насчет того, чтобы я позвонил тебе, как только выключится свет"?

Нинг Тао сказал: "Хорошо, спасибо". Впоследствии он также дал Цзя Иньхунь свой номер телефона и отредактировал номер Цзя Иньхунь в новый контакт.

Нин Тао ступил на Небесную тропу электрическим автомобилем и увез Тан Чжэнь из Института биотехнологии при Академии наук.

Что сделано, то сделано, и следующее, что ты узнаешь, это то, что тебя убьют.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0313: Перерыв в тюрьме Шинто**

Глава 0313 Тюремный перерыв в культивируемом стиле После возвращения из научно-исследовательского института настроение Тан Чжэнь, очевидно, было намного лучше, и во время ужина она поджарила несколько блюд и выпила два напитка с Нин Тао. В разговоре также говорится о том, что случилось после возвращения Цзян Хао, и она хочет, чтобы Цзян Хао ушла с работы и рано вышла замуж. Когда подошла тема брака, ее глаза бросились в тело Нинг Тао.

Причина, по которой ее настроение так быстро улучшилось, заключается в ее доверии к Нин Тао, который, как она верила, сделает то, что он сказал, и вернет Цзян Хао домой.

Однако правда жестока, и даже если Цзян Хао заберут из милитаризированного научно-исследовательского института и будут лечить в клинике без каких-либо происшествий сегодня вечером, ей будет трудно вернуться к прежним временам. Но эта жестокая правда Нинг Тао прячется только в его сердце, в одиночестве, чтобы почувствовать этот горький вкус.

"Атао, отдохни, встань завтра пораньше и отвези меня в этот научно-исследовательский институт, я прослежу, чтобы тебя как следует вывели из этой комнаты."

"Хорошо, сегодня я буду спать в гостиной".

"Как это работает? Идите спать в комнату Цзян Хао, и рано или поздно вам всем придётся спать вместе, почему вы стесняетесь?"

"Я........" Нин Тао нашел, что перед Тан Чжэнь, он был просто по всему рту и не мог объяснить это ясно.

Когда я увидел его в первый раз, я был слишком занят.

Нин Тао не может не смеяться с горечью, если бы он действительно женился на Цзян Хао и жил с такой свекровью, как Тан Чжэнь, дни были бы определённо весёлыми, правда?

В комнате царила тишина, воздух наполнялся запахом тела Цзян Хао, слабым ароматом, который окутывал его прядями.

На компьютерном столе у окна - фотография Цзян Хао, прямая военная форма, солнечная улыбка на лице, героическая бровь, героическая женщина.

Нин Тао посмотрел на картину в рамке и пробормотал себе: "Как ты мог быть таким глупым? Если ты будешь добровольцем экспериментальной мыши, что случится с тетей Доном, если с тобой что-то случится? Что мне... делать?"

Если бы не этот инцидент, он бы не знал место Цзян Хао в его сердце, и теперь он понял, что ее место в его сердце было так важно, и его чувства к ней были так сильны.

Возможно, эта случайная встреча на улице несколько месяцев назад посадила семена, которые тихо росли.

"Независимо от того, кем ты станешь, я буду с тобой столько, сколько ты захочешь." Нинг Тао сказал, что потом начал готовиться к сегодняшнему мероприятию.

В девять часов вечера Нин Тао получил звонок от Цзя Иньхун.

"Добрый вечер, доктор Нинг". Голос Цзя Иньхун был вежливым.

"Доктор Джа, добрый вечер." Нин Тао также сделал вежливое замечание, а затем спросил: "Свет в изолированной комнате выключен?".

Голос Цзя Иньхун: "Я звоню именно для того, чтобы сказать вам, что свет выключен, это моя собственная операция, не волнуйтесь".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я знаю, спасибо, тогда все, мне еще нужно подготовиться к завтрашнему лечению".

"Подожди".

"Тебе еще что-нибудь нужно?"

Цзя Иньхун минуту молчала, прежде чем сказала: "Я... хочу тебе кое-что сказать... если ты вылечишь Цзян Хао, отговоришь её от следующей стадии эксперимента, она умрёт".

Он колебался, слова, казалось бы, все еще скрыты в его словах.

Нинг Тао был озадачен в своем сердце и осторожно сказал: "Есть ли что-то еще в этом деле, чего я не знаю? Ты можешь полностью доверять мне, когда скажешь, что я ничего об этом не скажу".

"Извини, мне нужно идти, увидимся завтра." Цзя Иньхун повесила трубку.

Нин Тао некоторое время держал свой телефон, но до сих пор он не мог понять одну вещь, то есть Цзян Хао, должно быть, взял технологическую версию Древнего Поиска Дана и превратился в нового демона, но как так получилось, что те исследователи, которые изучают Древний Поиск Дана в порядке? Новый демон был заражен в процессе исследования предков Дэн Поиск, так повезло ли исследователям в Институте Биологических Исследований больше, чем Лин Цин Хуа и Лян Кеминг?

В этом должен быть секрет!

После того, как Тан Чжэнь заснул, Нин Тао непосредственно оторвал обычную палку с кровяным замком и вернулся в клинику. Затем он практиковался в Сотне Шагов через Технику Летающей Иглы Ян, в которую он приезжал только в течение дня, несколько раз.

С этой практикой, время неосознанно достигло 2:00 утра.

Нин Тао подошел под запирающую стену, открыл удобную дверь, а через две секунды появился в офисе Чжан Зешана.

Дверь в офис Чжан Зешана была закрыта, в офисе не было установлено ни наблюдения, ни возможности установить наблюдение. Хотя Цзя Иньхун звонил, чтобы сказать, что свет в изоляторе был выключен, в конце концов, он встретился с ним только один раз, и Нин Тао не мог ему доверять, поэтому он оставил кровавый замок в кабинете Чжан Чжешана.

В офисе было тихо, не было света, тускло освещено.

Из удобной двери Нин Тао направился прямо к столу Чжан Зешана.

Компьютер Чжан Зешана находился в состоянии покоя, и Нин Тао дважды тряхнул мышью, чтобы разбудить экран. Экран наблюдения внезапно вошел в его поле зрения, и дюжина подэкранов показали, что внутри него находилась изолированная комната, в которой находился Цзян Хао.

В изолированной комнате не было света, она была черной, и снаружи вообще не было видно ничего изнутри. Однако у двери есть еще два вооруженных охранника, которые стоят на каждом шагу перед охранной дверью, для чего требуется удостоверение личности и разрешение на открытие.

Сердце Нин Тао мгновенно почувствовало облегчение от того, что два вооруженных охранника у двери не представляли для него угрозы.

Нинг Тао подошел к кофейному столику, готовый открыть дверь обратно в клинику, прежде чем открыть замок с кровью, оставленный в изолированной комнате. Но как только он прошел мимо своего стола, на его взгляд появился сейф, расположенный рядом с книжным шкафом. Каким-то образом, он вдруг вспомнил телефонный звонок от Цзя Иньхун вчера вечером, тот, который скрывал неясные слова.

Нинг Тао повернулся к сейфу и склонился, чтобы его осмотреть.

Сейф является сейфом премиум-класса, импортируемым из Германии, и для его вскрытия требуется комбинация и отпечатки пальцев. Без паролей и отпечатков пальцев, бездумный ввод паролей и сканирование отпечатков пальцев вызовет срабатывание сигнализации. Такой сейф, как этот, только вор в фильме может его открыть.

Однако, любая дверь, которая прибывала в Нинг Тао, была витриной.

Нин Тао открыл маленький ящик с лекарствами и вытащил неправильно написанную версию выщипывающего талисмана, затем приклеил его на дверь сейфа, влил духовную энергию, и выщипывание происходило одним плавным движением.

Щелчок!

Мягким ударом дверь сейфа открылась без единой секунды ожидания.

Если бы он изменил свою карьеру на вора, он был бы первым в мире воров.

В сейфе хранится дюжина файлов, марок и прочего.

Нинг Тао вытащил файлы и просмотрел их один за другим.

Файлы, которые так заблокированы, конечно, очень важные, но Нин Тао интересуются только файлами, связанными с Цзян Хао. Когда он увидел третий, он нашел добровольный контракт, подписанный Цзян Хао, содержание было простым, она вызвалась участвовать в экспериментах проекта "Поиск предков", принять живые эксперименты проекта "Поиск предков", будь то в жизни или смерти, последствия являются самодостаточными.

Нинг Тао не мог не ругать: "Ты действительно глупый, такой контракт подписан, действительно ли он крупногрудый и безмозглый? Позже мне придется дать тебе хорошую ругань!"

Четвертый файл на самом деле был соглашением о конфиденциальности, которое он подписал.

Нин Тао даже не удосужился взглянуть на него, а сразу бросил обратно в сейф, после чего перешел к просмотру файла с пятой точкой. Но именно этот взгляд поразил его в изумлении.

Этот файл является результатом партнерского соглашения между Институтом биологических наук и компанией Genesis Biotechnology, которая поддерживает фармацевтическую производственную деятельность в рамках проекта "Поиск предков" с целью создания технологической версии "Поиск предков" Дана для Института биологических наук.

Нин Тао сразу же понял: "Неудивительно, что Цзя Иньхун заикался, хотел напомнить мне, но не решился сказать правду, боюсь, что он подписал со мной соглашение о конфиденциальности, верно? В таком свете он был довольно хорош, по крайней мере, как напоминание".

Сколько бы ни напоминали, люди всегда рискуют напоминать, только с этой точки зрения, Цзя Иньхун, что человек с совестью и чувством справедливости, такой человек также является надежным человеком.

Чжао Паньшань, юридический представитель компании Genesis Biotechnology, подписавшей соглашение о сотрудничестве, Нин Тао запомнил это имя.

Следующие несколько файлов не имеют ничего общего с Цзян Хао, и не имеют ничего общего с исконным поисковым проектом, который Нин Тао также бросил в сейф после беглого взгляда. Наконец, он взял "волонтерский контракт", подписанный Цзян Хао, и положил его в маленькую аптечку вместе с подписанным им соглашением о конфиденциальности.

Тайна не считается, сколько бы ни было подписано соглашений о неразглашении, человек сам решает, чего он хочет. Его женщина, это не то, что кто-то может обмануть, после сегодняшнего дня никто никогда не будет думать о ней, как о экспериментальной мыши снова!

Закрыв дверь сейфа, Нин Тао еще раз взглянул на видео наблюдения, впадая в спячку на мониторе, когда он уходил, и вернул мышь в исходное положение. Затем он вернулся к журнальному столику, спустился на пол и открыл замок с кровью под журнальным столиком, открыв дверь удобства.

Возвращаясь в Небесную внешнюю клинику, Нинг Тао ориентировался на маленький сундук с лекарствами и взял с собой только Лезвие Затмения, затем снова открыл кровеносный замок. Как только дверь удобства открылась, он ворвался так быстро, как только смог.

Изоляционная комната была темной, но в глазах Нин Тао, который уже пробудил глаза заранее, Цзян Хао, лежащий на больничной койке, был фонарь в форме человека, освещая закрытое пространство, как белый, как день.

Нин Тао открыл удобную дверь на простыне, а когда вышел, то приземлился на больничную койку Цзян Хао.

Цзян Хао яростно открыл глаза, но она могла видеть только смутную фигуру, лицо мужчины все еще капюшоном, она не могла видеть его лицо вообще. На мгновение ей захотелось закричать, но в следующую секунду мужчина был сверху, прикрывая ее рот.

"Это я, не бойся, я вытащу тебя отсюда." Нин Тао прошептал Цзян Хао на ухо, и когда он говорил, его другая рука быстро отрезала ленту, которая связывала Цзян Хао.

Лучшая из лент сломалась, Нин Тао толкнул ключ от клиники в кровавый замок на простыне, дверь удобства открылась снова, он взял Цзян Хао и бросился внутрь.

Всё это, пять секунд, пять секунд до побега из тюрьмы.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0314 Глава Выбор Цзян Хао**

0314 Глава Цзян Хао "Выбор" Лицо на Добром и Злом Триподе открыло глаза, но это был не злобный взгляд, когда пришёл злой, и не улыбка, когда пришёл добрый, это выглядело не злобным, не счастливым, очень спокойным. Эта ситуация была действительно странной, Нинг Тао никогда не сталкивался с ней раньше, и это был первый раз.

Но сейчас явно не время изучать это лицо, и он не был в настроении для этого.

"До этого момента Цзян Хао не могла говорить, но она не знала, как описать то, что она чувствовала в своем сердце, что только что произошло, и то, что она увидела в этот момент в тиантийской клинике, было для нее как сон.

Нин Тао отпустил руку и не спешил объяснять ей, что это место было, и не спешил сказать ей личность своего Доктора Культивация, он просто посмотрел на нее, его сердце наполнено печалью и жалостью, и чувство вины.

Он не мог не думать, что если бы он не целовался с Цзян Хао в кино в тот день, и не сказал ей в то время, что она должна принять существование "наложницы судьбы" Цинь Чжоу, она, вероятно, не была бы настолько импульсивной, чтобы подписать такое добровольческое письмо, не так ли?

Лампа Семи Звезд, которая никогда не гаснет, освещает это пространство. Цзян посмотрела на это так, сначала любопытно, а затем снова успокоилась, казалось, что она что-то понимает, и ее взгляд переместился на лицо Нин Тао.

Четыре глаза встретились, и наступила тишина.

По крайней мере за минуту до того, как Нинг Тао сказал: "Это моя клиника, она называется клиника Тяньвай". Раньше я не приводил тебя сюда, но не ожидал, что на этот раз я привезу тебя в клинику таким образом. К тому же, должен сказать тебе, я не обычный врач, я синтоистский врач. Я исцеляю больных и спасаю людей, и делаю дело Божье".

"Я... я не могу описать это чувство, но когда я только что вошел, я понял, я увидел настоящего тебя, и..." сказал Цзян Хао после минуты молчания перед тем, как сказать: "А настоящий я, я не могу вернуться, не так ли?"

Нинг Тао сказал: "Ты принял это лекарство, и теперь, когда ты стал новым демоном, я могу вылечить тебя, просто..."

"Просто что?" спросил Цзян Хао.

Сердце Нин Тао было запутано, не говоря ей, что это сделает все легче, но он не мог обмануть ее, потому что это было о всей ее жизни, он не мог принять решение за нее из-за своих чувств.

"Ты говоришь, просто что?" Цзян Хао был взволнован, отчаянно хотел узнать ответ.

"Это так... "Нинг Тао колебался, все еще говорил: "У тебя есть два варианта, вылечить текущую болезнь, но не отсекать корень демона, в этом случае ты будешь продолжать как новый демон до конца своей жизни.........."

Он не мог продолжать, он не был уверен, что она была новым демоном, но независимо от того, что это был за новый демон, женщина, которая ему нравилась, превратилась в нового демона, он не будет чувствовать себя хорошо от этого.

"А как насчет другого варианта?" Цзян Хао уставился прямо на Нин Тао, который, казалось, было плохое предчувствие в ее сердце и выглядел обеспокоенным.

Нин Тао вздохнул: "Другой вариант - исцелить тебя и разорвать корень демона, и ты вернешься к тому, каким был раньше, и проведёшь остаток своей жизни, как обычный человек, но... ты забудешь обо мне и об этой клинике".

"Нет, я не хочу тебя забывать!" В глазах у Цзян Хао были слёзы, и она отказалась, даже не подумав об этом.

Как она может говорить "забыть", когда человек, за которого она так отчаянно хочет отдать все, может забыть?

Нин Тао поднялся, взял ее на руки и утешил его: "Не грусти, разве нет первого пути? Вообще-то, нет ничего плохого в том, чтобы быть демоном".

"Я весь в демонах, это нормально?"

Наши инстинкты всегда напоминают нам о том, что демоны - это плохо и что демоны могут навредить людям, поэтому у нас есть инстинктивное чувство отверженности", - сказал Нин Тао. Но есть хорошие и плохие люди, демоны или демоны, и я верю, что даже если ты станешь демоном, ты все равно будешь хорошим демоном".

Она также убивает людей, но люди, которых она убивает и убивает, все плохие люди, и она никогда не причиняла вреда хорошему человеку.

"А Тао........." Цзян Хао вырвался из рук Нин Тао и посмотрел прямо в глаза Нин Тао, слова в его сердце, но они не вышли снова.

Нинг Тао спросил ее: "Ты можешь говорить все, что хочешь".

"Я тебе когда-нибудь нравился?"

Нинг Тао улыбнулся ей: "Мне не только понравилось, но и до сих пор нравится".

Брови Цзян Хао мгновенно мелькнули от намека на радость, а на углах его рта также появилась слегка застенчивая улыбка. Она, наконец, услышала сердце Нин Тао, и хотя было немного поздно, она имела смысл, который был почти равен жизни для нее.

Нин Тао продолжил: "Я всегда был очень занят с тех пор, как взял на себя эту клинику, она собирает добро и зло каждый месяц... Забудь об этом, я не буду говорить об этом сегодня, я хочу сказать, что по каким-то причинам я хочу любить и даже не смею любить и даже не смею не быть с тобой, поэтому я всегда избегаю тебя". Только вчера я увидел тебя и понял, что ты уже спрятался в моем сердце, как семя, тихо укоренившееся и прорастающее, а также понял, что мои чувства к тебе так сильны...".

"Подожди". Цзян Хао внезапно прервал слова Нин Тао, его бледное лицо наполнено краснотой.

Нинг Тао слегка замерз: "Я имею в виду то, что говорю".

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао раздраженными глазами: "Но твои сердечные слова такие мясистые, что у меня кожа спины мурашки по коже".

Нинг Тао: ".........."

Женщины действительно самые сложные существа на планете, явно желающие услышать такие романтические слова, но потом произносящие онемение плоти. Иногда ты хочешь этого, но потом отказываешься.

Но как только Нинг Тао был ошеломлен, внезапно подошла Цзян Хао и закрепила губы Нинг Тао.

Тело Нин Тао замерло на мгновение, но не остановил ее, он нервничал, и действие ответа было жестким, эта нервозность была не только из-за поцелуя Цзян Хао, но и из-за добра и зла штатив вокруг него.

Рука Цзян Хао нагло протянулась к телу Нин Тао, задыхаясь. В конце концов, женщины - эмоциональные существа, и когда-то эмоциональные могут быть иногда более смелыми, чем мужчины.

"Не........" смутный голос появился из рта Нинг Тао, но именно этот рот ворвался ему в рот, мягкая и слегка сладкая штука, трепещущая, как ламинария.

Урна!

Внезапно раздался звук Трипода Добра и Зла, и пространство клиники внезапно наполнилось чувством могущества, как огромная гора, висящая над головой, угрожая подавить ее в любой момент.

Нин Тао зациклился, чтобы оттолкнуть Цзян Хао.

У Цзян Хао уже были ноги, и он упал на колени, дрожа от страха.

"Не бойся, со мной все будет хорошо." Нин Тао успокоил ее, во время бега, чтобы принести бамбуковый блокнот, чтобы дать ей диагноз.

Цзян Хао так нервничала, что не могла говорить, и Нин Тао велел ей взять бамбуковую тетрадь из бухгалтерской книги, которую она взяла честно. Нин Тао сказал ей дать ему бамбуковую книгу счетов, и она честно дала ему бамбуковую книгу счетов снова.

Нинг Тао открыл бамбуковый эскиз бухгалтерской книги для проверки диагноза.

Появилось содержание бамбуковой книги учета: Цзян Хао, родившийся на третий день первого месяца первого месяца года renchen (1992), человек верности и справедливости. Первый добрый поступок сыновнего благочестия и уважения к матери засчитывается как пять добрых дел, второй добрый поступок верности и праведности, защиты семьи и обороны страны засчитывается как десять добрых дел.

Увидев такой диагноз, Нинг Тао не мог не улыбнуться, но лишь на секунду его улыбка застыла на лице.

Она верный и праведный человек, с добрыми и злыми делами, и немного добрых мыслей и заслуг в ее теле после того, как ее грехи и добродетели уменьшились. Тогда в Бамбуковой книге счетов ей показали не рецептурный контракт на злые помыслы и грехи, а контракт на добрые помыслы и заслуги, и бесовский корень был освобожден сам.

Это означает, что как только выдается договор о заслугах и Цзян Хао подписывает его, наступает облако зеленого зеленого дыма, и отныне он и она становятся прохожими.

То, что изначально было простой ситуацией, было осложнено немного добродушными заслугами.

"Ну, есть ситуация, о которой мне нужно поговорить с тобой..." сказал Нинг Тао.

"Просто скажи это, мне тяжело". Голос Цзян Хао дрожал, хотя то, что она пережила, не было тем уровнем подавления, который был у Цинь Чжуй, но даже если это было небольшое подавление, это не было чем-то, что этот ее новый демон мог выдержать.

"Давай выйдем и поговорим". Нин Тао также увидела, что ей сейчас тяжело, взяла маленький сундук с лекарствами и пошла открывать дверь.

Цзян Хао хотел подняться с земли, но его ноги были слабыми, и он дважды потерпел неудачу в своих усилиях.

Нин Тао перевернул спину, одна рука вокруг ноги согнута, одна рука вокруг талии, взял ее в руки и подошел к двери.

Когда она вышла из двери, Цзян Хао почувствовала себя намного лучше. Она оглянулась на дверь клиники, которая автоматически закрылась, и почувствовала себя как будто мир вдали.

Нин Тао поставил Цзян Хао на ступеньки, затем сел рядом с ней: "Я не закончил только что, эта клиника должна собирать добро и зло арендную плату каждый месяц, добро - это заслуга хороших людей, делающих добро, зло - это грех, заработанный злыми людьми, делающими зло, если я не буду платить достаточно, я смогу компенсировать свою жизнь, год жизни за немного..."...

Цзян Хао слушал ошарашенный, но с повествованием Нин Тао, она также поняла, почему Нин Тао избегать ее так, в первую очередь, не осмеливаясь принять свои эмоции с ней больше. Каждый месяц арендная плата - это борьба за жизнь и смерть, так где же у него есть время и энергия, чтобы вступить в отношения?

"У тебя есть немного Доброй Нирваны Заслуги на теле, так что единственное, что я могу прописать тебе - это Договор о Доброй Нирване Заслуги, у тебя нет пункта об искуплении, демонский корень обезглавлен сам по себе, а это значит, что пока ты подписываешь Договор о Доброй Нирване Заслуги, ты можешь вернуться в прошлое, не достигая пункта об искуплении, но..." было молчание в течение двух секунд, прежде чем Нин Тао заговорил: "Однако, как только ты подпишешь и получишь лечение, ты забудешь обо мне и обо всем, что связано с клиникой, с середины твоего отъезда отсюда".

"Нет! Я не хочу тебя забывать!" Эмоции Цзян Хао внезапно вспыхнули: "Эта болезнь, я не вылечу ее!"

Нин Тао протянул руку и обернул ее вокруг плеч Цзян Хао: "Просто выслушай меня".

Цзян Хао кивнул.

Нин Тао продолжил: "Это не простое решение, ты должен думать о том, какую жизнь ты хочешь с другой точки зрения, хочешь ли ты быть человеком или демоном, ты должен хорошо подумать об этом, и я скажу тебе, что я думаю, когда ты все обдумаешь".

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао: "Я уже думал об этом, я не хочу забывать тебя, я хочу быть с тобой, если это цена, которую я плачу, я готов заплатить". Не спрашивай меня больше, скажи мне, что ты думаешь, я знаю, что у тебя должен быть способ".

Сердце Нинг Тао было тронуто, когда он подошел к ее уху: "Мое решение простое........"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0315 Глава 0315: Хороший муж.**

Глава 0315 Хорошая фаза Вангфу Ранним утром на улицах было холодно и тихо, рекламные щиты дребезжали и скрипели при ночном ветре.

Небольшая мастерская - это оживленная сцена, некоторые рабочие кладут картон в большую умывальню с керосиновым раствором для замачивания, некоторые рабочие рубят обработанный картон кухонным ножом, а некоторые рабочие будут рубить картонную начинку и булочки с жирным мясом для начинки.

Это мастерская с черным сердцем. Картонные булочки имеют огневой щелочной компонент, который является высококоррозионным химическим материалом и крайне вреден для здоровья человека. Но через некоторое время бумажные булочки, которые выйдут отсюда, окажутся на столе для завтрака, а вот избиватели и дети, которые заняты на работе и в школе, понятия не имеют, что они едят.

"Давай, не ворчи!" Женщина средних лет в мастерской закричала: "Через некоторое время клиент придет забрать товар, и если ты не заплатишь, твоя зарплата будет вычтена".

Рабочие в цехе ускорили темп.

До-до-до-до-до.................

Женщина средних лет села за стол в углу, за которым стоял монитор, на котором было видно несколько изображений с камер наблюдения. Когда женщина средних лет садилась, с съезда с переулка въехала машина с аккумуляторной батареей, ехал молодой человек, а ехал женщина, в больничном костюме, выглядевшая очень плохо.

Женщина средних лет ответила взглядом и пробормотала: "Все еще тусуется посреди ночи, наверное, какой-то бедняга, который даже не может оплатить больничный счет". Потом в углу ее рта появился намек на улыбку: "Еще несколько месяцев работы, и у меня будет достаточно денег, чтобы купить дом, оценить его по достоинству, а потом поменять руки и продать его..............................".

Бах!

Ворота маленькой мастерской внезапно захлопнулись, и прямо в нее вошла машина с электрическим аккумулятором.

"Что ты делаешь?" Женщина средних лет, которая с нетерпением ждала покупки апартаментов в Китакюсю, встала со стула, схватила бейсбольную биту, прислонившуюся к стене, и бросилась вверх.

Этот электромобиль был именно электромобилем Tian Dao, а люди, сидящие на нем, были также Нин Тао и Цзян Хао. Только что в мониторе также два человека, но владелец черносердечной мастерской, видимо, не ожидал, что автомобиль с аккумуляторной батареей на самом деле осмелился разбить ее дверь ворвались.

Не дожидаясь приветствия жены босса, работники картонной фаршировки бросились с кухонными ножами, чтобы поболеть за жену босса.

Нин Тао вышел из электромобиля Skyway и взял Цзян Хао за руку, чтобы помочь ей: "Помни, что я тебе говорил раньше, просто возьми все, что хочешь".

Цзян Хао кивнул и перешагнул через тело Нин Тао, столкнувшись с группой рабочих, которые заряжали к ней, а также безумно выглядящий босс леди.

Десять минут назад.

"Что?" Цзян Хао с удивлением посмотрел на Нин Тао, на мешок, который сильно трясся: "Нет, нет, ни в коем случае!".

Нин Тао схватила ее за руку: "Тебе нужно по крайней мере два греха Злой Мысли, ты ударишь меня ножом и сделаешь мне больно, ты заработаешь три греха Злой Мысли, в то время я смогу дать тебе рецепт на грехи Злой Мысли".

"Если я скажу "нет", я скажу "нет"!" Цзян Хао был настолько упрям, что даже не подумал об этом.

Нинг Тао отчаянно спросил: "Ты можешь быть разумным?"

Цзян Хао не допустил и дюйма: "Что это за рассуждения? Какой врач заставляет пациента ударить себя ножом? Ты получишь большой шрам от ножа, но я буду чувствовать себя виноватым всю оставшуюся жизнь!"

У Нин Тао была головная боль: "Ну и что же делать?"

"Так как я собираюсь зарезать кого-то, я собираюсь зарезать на улице." При этом Цзян Хао встал со ступенек, этот взгляд действительно собирался ударить ножом кого-нибудь на улице.

Нин Тао поспешно потянул ее с собой, и внезапная вспышка света в его сердце последовала: "Так как вы должны делать зло, то не навредите невинным людям, давайте найдем того, кто заслуживает наказания".

"Уже так поздно, куда мы пойдем, чтобы найти людей, которые заслуживают наказания?"

"Не знаю, но у меня есть способ их найти." Нинг Тао сказал.

Десять минут спустя Нин Тао и Цзян Хао появились в этой черноволосой мастерской. Он не знал об этом месте заранее, сразу после того, как пробудил нюхательное состояние носа и почувствовал запах огненной щелочи, картона, муки, хорошего вкуса свинины, и намек на гадость, которая витала вокруг мастерской Blackheart, он знал, что он был в нужном месте.

"Кто ты?" Дама-босс жестоко размахивала бейсбольной битой в руке: "Кто вас впустил! Скажи это! Или вас всех убьют!"

"Я пришел, чтобы совершить зло". Цзян Хао сказал, что ее голос выдает ощущение одышки.

Картина настолько нелепа, что перед ней группа мужчин с кухонными ножами в руках, а также тигрица с порочной дамой-боссом.

"Черт! Куда бежит сумасшедшая, дайте мне подраться!" Леди-босс последовала за ней и добавила: "Даже мужчина!"

Группа из пяти больших и трех толстых рабочих собралась.

Цзян Хао внезапно переехал и пнул одного из первых рабочих, чтобы выпасть перед ней. Рабочий весил не менее двухсот фунтов, но именно с этим легким ударом от нее весь человек взлетел наверх, сбив более дюжины клеток булочек, прежде чем упасть на землю.

Вся сцена на мгновение застопорилась.

Но только на мгновение дама-босс закричала, когда увидела, что ее булочка пролилась на землю и разбила ее о голову Цзян Хао бейсбольной битой.

Цзян Хао протянул руку помощи и схватил бейсбольную биту, и одним ударом он взорвал даму-босса на переносице.

Ка-чау!

Пронзительный звук перелома костей внезапно потерял сознание из-под кулака Цзян Хао, и весь нос дамы босса был кривой, и кровь из носа текла дико. Она упала в обморок на спине, свернувшись в шарик, болезненный плач, исходящий из ее рта.

Нин Тао наблюдал за способностью Цзян Хао действовать как новый демон, он не знал, что у Цзян Хао не было способности ударять лицом так быстро, как у Линь Цинхуа, но теперь он мог видеть, что сила Цзян Хао была значительно сильнее, чем раньше, после того, как он стал новым демоном.

"Может ли быть, что ее способность как нового демона - это сила? Это немного обыденно по сравнению со способностью Линь Цинь Хуа менять лицо". Нинг Тао так думал в своем сердце.

Как раз в это время в глазах Цзян Хао вспыхнул блеск зеленого цвета, и она прилепилась к вертолету, который упал на землю, и пошла навстречу даме-боссу.

Дама-босс все еще стояла за большой группой рабочих, но в это время никто не осмеливался переместить Цзян на некоторое время. Вместо этого бородатый, пугающе выглядящий мужчина внезапно разорвал себе горло и закричал: "Убей - помоги".

Цзян Хао внезапно схватил волосы босса дамы и поднял голову, и вертолёт порезал лицо босса дамы.

Нинг Тао не остановил ее, он даже не возражал, если Цзян Так убил босс-леди. Люди, которые отказываются даже от самых элементарных нравов и человечности ради денег, даже если они не грешат до самой смерти, жизнь - это вред для многих других людей. Сейчас она зарабатывает деньги против своей совести, и в будущем из-за болезни или даже из-за разбитых домов еще больше людей окажется в беде!

Кровь хлынула, и дама-босс завыла, как свинья, убивая: "Не... не убивай меня... убей меня..."

Цзян Хао убрал нож и разрезал нож на лице жены босса, которая уже родила большое пирожное лицо, на этот раз на лице был лишний скрещенный шрам, который был полностью уничтожен.

Группа рабочих повернулась и побежала.

В этой черноволосой мастерской есть задняя дверь на случай внезапного осмотра Министерством здравоохранения, и когда дверь открывается, рабочие становятся чистыми в течение нескольких секунд.

Цзян Хао отпустил волосы своего босса и оглянулся на Нин Тао: "Этого достаточно?"

Нин Тао подошел с бамбуковым эскизом бухгалтерской книги и прижал его к щеке Цзян Хао, затем отошел и через несколько секунд открыл его для просмотра. Конечно, в учетной книге Бамбук Джейн дал Цзян Хао диагноз еще один грех злого ума намеренно больно людям, считая три пункта, минус предыдущий пункт хорошего ума достоинства, ее тело в настоящее время два пункта злого ума грех, диагноз, предписанный также злой ума грех рецепта контракта.

Цзян Хао тоже пришел посмотреть.

Нинг Тао сказал: "Ладно, пойдем, вернемся и побалуем тебя".

Цзян Хао сказал: "Здесь есть мониторы, я пойду и вытащу ее жесткий диск, ты подожди меня". Она взяла с пола бейсбольную биту босса и направилась к столу в углу.

Нинг Тао мрачно сказал в сердце: "Это правда, что это элитный агент, я даже не думал об этом, но она это сделала". В будущем, независимо от того, есть ли у нее другие способности или нет, она обязательно станет мудрецом".

Когда он подумал о слове "Инь помощник", в голове Нин Тао внезапно появилась другая женщина.

Эта женщина - Чинг Чоу.

"До сих пор она не спрашивала меня о Цинь Чоу... но скоро она встретится с Цинь Чоу... они... "Думая о сцене, где встретились Цзян Хао и Цинь Чоу, Нин Тао почувствовал сильную головную боль, и у него кружилась голова".

Хозяйка, которая была свернута на землю, тоже не знала, откуда взялись мужество и сила, внезапно встала с земли и набросилась на Цзян Хао: "Я буду бороться с тобой!".

Цзян Хао даже не повернул голову назад, когда внезапно получил удар в спину.

Бряк!

Прозвучал приглушенный звук, дама-начальник тут же взлетела, пролетев несколько метров, а затем сильно врезалась в землю, на этот раз она была совершенно спокойна, лежала на земле ровно, как мертвая собака.

Цзян Хао управлял этим компьютером и вскоре обнаружил проблему: "Неудивительно, что она даже не боится умереть, на этом жестком диске хранятся ее бухгалтерские книги, несколько миллионов долларов".

Нин Тао подсознательно посмотрел на булочки Бай Шена, которые были разбросаны повсюду, и трогательно сказал: "Сколько черносердечных булочек нужно, чтобы заработать столько денег? Как мало злых мыслей и грехов должно быть в этой женщине?"

"Я отформатировала ее жесткий диск, чтобы у нее были аккаунты, которые она не может собрать." Цзян Хао сказал.

Нин Тао вдруг вспомнила кое-что: "Подождите, дайте мне сначала посмотреть, сколько злых мыслей и грехов находится на ее теле".

Цзян Хао ответила и остановила операцию.

Нинг Тао пришел на сторону той дамы-босса и поставил диагноз - бамбуковый скетч из бухгалтерской книги.

Появилось содержание бамбуковой книги учета: Цай Шу-Фен, седьмой по счету родившийся в начале июля Синьхая (1971), добродетельный и беспринципный человек, первый злой человек, не уважавший своих родителей сыновьями по набожности, насчитал десять грехов злых помыслов, второй злой человек, делавший дела, подменяяя добро и отравляя других, насчитал три тысячи шестисот семнадцать грехов, насчитал одну тысячу восемьсот тридцать шесть грехов злых помыслов...........

Нин Тао был ошеломлён этим диагнозом, но его сердце снова было взволновано, и сегодня вечером он вывел Цзян Хао, чтобы сделать что-то плохое, но необъяснимым образом нашёл ещё один новый континент, чтобы заработать злые мысли и грехи!

Люди в этой земле, которые делают подделки и подделки, столько же, сколько коровьего пера, а те, кто немного добросовестно использовать только уступает сырье в качестве качественного сырья, не до такой степени, чтобы навредить людям, но некоторые недобросовестные бизнесмены используют химическое сырье в качестве сырья, и даже взять масло из водостока, чтобы лечить его, а затем продать его людям в достойной манере. Эти люди на самом деле более отвратительны, чем ростовщики. Шарканье по кредитам - это тоже вопрос приманки у желающего, но недобросовестные бизнесмены не пощадят даже стариков, детей и беременных женщин!

"Хахаха......." Нинг Тао не мог не посмеяться.

Цзян Хао с удивлением сказал: "Чему ты улыбаешься?"

"Ты действительно Ванфу-чан." Нин Тао посмотрел на Цзян Хао с улыбкой на лице.

Лицо Цзян Хао было необъяснимо красным, и ему нравилось это в его сердце, но рот был непрощающим: "На что ты злишься? Когда я тебя Ванг?"

Похоже, она вообще не заметила ничего плохого в своих словах.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Это сейчас, теперь ты Вонг меня". У этой женщины более тысячи восьмисот злых помыслов и грехов, а это большая арендная плата".

"Как это работает?" Цзян Хао до сих пор не понял набор Нин Тао.

Нин Тао на мгновение подумала: "Возьми ее жесткий диск, эти рабочие нас видели, и если мы сегодня вечером забастовкуем, это вызовет неприятности, с ее жестким диском, я не верю, что она не придет к нам". К тому же, ты единственный, кто имеет значение сегодня вечером, еще больше денег от клиники сегодня вечером, и я не сделаю этого, я сделаю тебя".

Цзян Хао подарил Нин Тао застекленный белый глаз, но угол его рта едва мог скрыть улыбку.

Всё ещё лежа на земле, Кай Шуфен продолжал быть устойчивым, как мёртвая собака.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0316 Глава Нога Донцелла**

0316 Глава Tang Нога моряка облако зеленого дыма толкнуло в, и тонкий и костлявый Цзян Хао исчез в зеленый дым.

Нин Тао не мог ее видеть, но он не пошел в зеленый дым, чтобы зондировать, он сделал больше, но это не дало никакого эффекта. Механизм исцеления в Тяньцзинской клинике до сих пор остается загадкой, и неизвестно, когда она будет решена.

Через несколько минут Цин Смок вернулся в добрый и злой горшок, Цзян Хао лежал на земле, ее короткие волосы черные и жирные, ее кожа белая и гладкая, прежде чем она была худой и костлявой, теперь она была такой же, как раньше, ее фигура была высокой, но без потери чувства пухлости, слабые мышечные линии дали ей особый вид сексуальности.

Нин Тао посмотрел на договор, предписывающий злой разум, в своей руке, и там было положение об искуплении грехов путем "отсечения бесовского корня", и еще одно положение об искуплении грехов путем "преклонения коленей перед отцом, сыновья благочестия перед отцом", ни одно из этих положений никогда не исчезало.

"Даже если мы не отрежем наши собственные демонские корни, боюсь, что это правило "преклони колени перед отцом и прояви филиальное уважение к отцу", Цзян Хао не сможет этого сделать при жизни, верно?" Нинг Тао так думал в своем сердце.

Первое - это добро и филиальная набожность, поэтому у пациента есть добрые дела, и каждый раз, когда на бамбуковой книге счетов, позиция "первого добра" всегда громогласна. Но правила - это просто правила, а человеческие эмоции очень сложны и взаимны. После того, как Цзян Илун разбогател и бросил жену и детей, Тан Чжэнь и Цзян Хао борются за жизнь в чужом городе, а Тан Чжэнь сводится к работе в качестве домашней прислуги. Если Цзян Илун так ранит Тан Чжэня и Цзян Хао, как он может заслужить любовь Цзян Хао и филиальное благочестие на коленях?

Казалось, что Цзян Хао суждено было стать демоном в этой жизни.

Нин Тао поместил злые мысли Цзян Хао грех рецепта дела в ящик своего стола, а затем пришел на сторону Цзян Хао и наклонился, чтобы забрать ее, идя по направлению к стене замка.

У Доброго и Злого Трипода были открыты глаза и на его лице не было выражения. Половина, по легкому хмурому, но все же видно, что гнев был, совсем немного. Что касается Цзян Хао, нового демона, у которого на теле всего два злых помысла и греха, то он не сможет на это смотреть.

"У тебя есть закон, у меня есть средства, просто смотри и не пытайся навредить ей". И однажды я разгадаю твое очарование и подожгу этот бумажный контракт с тобой!" Нинг Тао сказал Доброму и Злому Дингу.

Тренога Добра и Зла вообще не ответила, все еще пропитанная дымом.

Нин Тао открыл кровавый замок и уже через две секунды был в комнате Цзян Хао. Он положил Цзян Хао на кровать и не покрывал ее покрывалами. После этого он пошел на кухню и начал готовить завтрак.

Еще даже не рассвело, а в самые темные часы перед рассветом завтрак готовить рановато, но Цзян Хао все равно придется вернуться в изолятор, и он хочет сделать ей что-нибудь вкусненькое до того, как это случится.

Чашка с яичной лапшой еще даже не была приготовлена, и Тан Чжэнь направилась на кухню.

"Атао, ты голоден, почему ты так рано встал, чтобы приготовить завтрак?" Дон Джен любопытен.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Я не голоден, это приготовлено для Цзян".

Тан Чжэньдун сказал: "Хорошо еще в том институте, как она может есть лапшу, которую вы приготовили, она определенно будет тесто, если вы принесете ее туда, или не беспокойтесь, не вы ли сказали, что она пойдет домой сегодня? Я приготовлю ей что-нибудь вкусненькое, когда она вернется домой."

Нинг Тао засмеялась: "Она вернулась и сейчас спит в своей комнате".

"А?" Тан Чжэнь был ошеломлен при виде.

"Иди проверь ее." Нин Тао сказал, что, помешивая суп с лапшой с палочками для еды, он не дает лапше склеиваться.

Только после этого Тан Чжэнь сорвался, повернулся и побежал в сторону комнаты Цзян Хао, его тапочки упали на пол и не могли быть потревожены.

Вскоре из комнаты Цзян Хао раздался взволнованный голос: "Хорошо"!

Это был крик радости.

Но Нин Тао вздохнул на крышке плиты и мрачно сказал: "Дальше я заберу Цинчая и рычащего небесного пса, Цзян Хао и она неизбежно встретится и даже проведет время вместе... Если мы спросим отношение Цзян Хао... Забудь, лучше не надо, на случай, если её снова спровоцируют на какую-нибудь глупость... Голова болит!"

Была приготовлена миска с яичной лапшой, и Тан Чжэнь и Цзян Хао также вышли из комнаты.

Нин Тао принес на стол миску с яичной лапшой: "Ладно, ты ешь, я отправлю тебя обратно после еды".

Цзян Хао ответил и подошел к лапше, которую Нин Тао приготовил для нее.

Тан Чжэнь снова встревожился: "Что, просто пойти домой и вернуться? Я сказал, что вы двое задумали?"

Нинг Тао сказал: "Тетя, мы не шутим".

Тан Чжэнь изогнула ее рот: "Вы, ребята, все еще спите вместе, когда ничего не делаете?"

"Пуф!" Цзян Хао только что съел полный рот лапши и выпрыгнул.

Нин Тао хотел объяснить, но был уверен, что не может объяснить ясно, поэтому открыл рот, но ничего не вышло.

Но Тан Чжэнь добавил: "Я прохожий, этот маленький секрет вас двоих, вы думаете, я его не вижу?"

Однако как раз в это время лицо Цзян Хао внезапно расплылось, линии его лица быстро изменились, и быстро появились незнакомые пять черт.

Я уверен, что у тебя все еще есть возможность изменить свое лицо.

Всего за несколько мгновений лицо Цзян Хао сменилось на лицо незнакомца, с большим пирожным лицом, толстыми бровями и прохладным видом. Даже ее грудь быстро разрушалась и становилась намного меньше.

Нинг Тао был ошарашен, кто это?

Тан Чжэнь подошел к столу, рот непрощающий: "Так как вы все спали вместе, то сегодня я все проясню, А Тао, моя семья - не случайная женщина, вы должны быть ответственными, вы не можете быть ответственными".

Нин Тао поспешно заблокировался перед Цзян Хао и с улыбкой сказал: "Тётушка, я не могу... быть главным?"

Тан Чжэнь радовался в своем сердце: "Это то, что ты сказал, или ты выбираешь день, чтобы получить сертификат, ты получаешь сертификат, я также твердый в сердце".

"Эта...................................... голова Нинг Тао слишком большая.

Тан Чжэнь ослепил, ''Что? Только что ты сказал, что ты главный, а теперь ты изменился?"

В этот момент Цзян Хао сказал: "Мама, почему ты так торопишься? Я знаю свои дела, не волнуйся, просто возвращайся в дом и спи, Атао, мы идем".

Нин Тао оглянулась на Цзян Хао, которая вернулась к нормальной жизни и вернулась к старому "я". Его видение упало чуть дальше, и он снова обнаружил, что область, которая только что стала меньше, стала больше. В глубине души он втайне почувствовал облегчение, что если бы Тан Чжэнь узнал об этом, то ситуация была бы очень плохая.

Тан Чжэнь отчаянно сказал: "Ты не хочешь, чтобы я об этом беспокоился? Ха! Я твоя настоящая мать. Почему ты так со мной разговариваешь? Маленькая девочка, ты закаляешь крылья, не так ли? Хочешь верь, хочешь нет..."

Цзян Хао внезапно подошел к лицу Тан Чжэнь и поцеловал ее: "Мама, быстро иди и отдохни, мы с Тао будем в порядке".

Поцелуй одной дочери, сердце Тан Чжэнь внезапно рассеялось, голос тоже смягчился: "Будьте осторожны, есть что обсудить с А Тао, женщина всегда женщина, нужен мужчина, чтобы защитить". Кроме того, я говорю, что вы должны либо бросить эту работу, либо пойти и помочь Тао управлять клиникой, это также безопасно... эй, я говорю, что вы, ребята... действительно".

Точно так же, как Тан Чжэнь болтал, Цзян Хао и Нин Тао уже были за дверью.

Внутри здания Цзян Хао горько смеялся: "Увы, я действительно не выношу ее".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Не думай так, я думаю, что ворчливость моей матери больше не может быть услышана, ты все еще можешь жить со своей матерью и слушать ее ворчливость, это благословение, ты должен лелеять ее".

"Ну, ты все больше и больше похожа на мою мать." Цзян Хао уставил на Нин Тао пустой взгляд, а затем спустился вниз.

Нинг Тао, однако, сказал: "Ты идешь не туда, мы идем наверх".

Цзян Хао остановился в своих треках и любопытно сказал: "Вверх"?

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Я оставил кровавый замок клиники на крыше вашего дома, так что я могу быстро вернуться в клинику и отправить вас обратно в изолятор". Ты не хочешь войти через ворота, в таком случае я могу быть разыскиваемым человеком."

Вмешательство в Институт биологии при Академии наук и захват важных людей достаточно для вынесения приговора.

Цзян Хао последовал Нин Тао вверх, думая о сцене Нин Тао забрать ее из изолятора, некоторая путаница и некоторые шок в его сердце. Несмотря на то, что она приняла свой статус нового демона, а также приняла статус Нин Тао как врача-культуролога, в конце концов, это была только одна ночь, и ей все еще нужно время, чтобы приспособиться.

"Кстати, только что ты был за обеденным столом... кто это был?" Нинг Тао, однако, подумал об этом большом пирожковом личике.

Цзян Хао сказал: "Моряк Тан".

"Кто?" Нинг Тао знал, что это должна быть историческая женщина, но никогда раньше не слышал о такой фигуре.

Цзян Хао сказал: "В начале династии Мин глава Белой Лотосной секты был хорошо знаком с боевыми искусствами военного искусства".

Нинг Тао любопытно спросила: "Как ты стала ею?"

Цзян Хао сказала: "Не знаю, я все еще не могу контролировать свои способности, она внезапно проснулась. Именно в тот момент, когда я ел лапшу, многие воспоминания о ней всплыли в моей голове. Ее лучшее боевое искусство - это энергичная ваджра-нога, и почему-то я, кажется, тоже это знаю".

"Ты тоже это сделаешь?" Разум Нинг Тао был поражен.

Цзян Хао сделал несколько шагов вперед и выбил одну ногу, и большая железная дверь, ведущая на крышу перед ним, внезапно захлопнулась, и вся дверь вылетела.

Челюсть Нинг Тао упала на землю.

Цзян Хао оглянулся на Нин Тао: "Если ты будешь издеваться надо мной в будущем, я тебя пну".

Нинг Тао: ".........."

Если мы женимся на ней и будем жить вместе, нам придется заменить всю мебель и столовые приборы в доме на нержавеющую сталь, верно?

Нин Тао хотел упомянуть слово о Цин Чжуй, но он проглотил его, когда слова дошли до его губ. Столько всего произошло сегодня вечером, и она не приспособилась к тому, чтобы быть новым демоном, что было неуместно оставить ее в таком положении сейчас.

"Когда ты вернешься, ты будешь лежать в постели, а я вернусь утром и притворюсь, что лечу тебя, а потом ты предложишь отказаться от эксперимента". Нинг Тао сказал.

"Но я боюсь, что это будет не так просто, когда я подпишу книгу волонтеров." Цзян Хао сказал.

Нинг Тао открыла маленький сундук с лекарствами и вручила ей подписанную книгу волонтеров.

Цзян Хао поспешно посмотрел на него, удивившись: "Как это... попало в твои руки?"

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Я хочу украсть что-то, в этом мире все еще нет ничего, что я не могу украсть". Он взял книгу волонтеров из руки Цзян Хао, некоторые из них были разорваны на куски, а затем, бросив руку Яна, мелко измельченные куски бумаги дрейфовали вдаль с ночным ветром.

Цзян Хао посмотрел на клочки бумаги, которые улетали толпами, и в углу его рта появился намек на улыбку: "Пойдем, с сегодняшнего дня я, Цзян Хао, буду жить новой жизнью".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0317 Выписание из больницы**

Глава 0317 Выпуск из больницы Золотой утренний рассвет охватил город с населением более десяти миллионов человек, золотое великолепие императорского города династии Мин, движение перед воротами и окружающие современные здания вместе сформировали великолепную картину настоящего и прошлого.

Как много люди знают об истории, которая произошла в том старом имперском городе?

Время не затягивается, и никто не знает, как это место будет выглядеть снова через три-пятьсот лет.

Будущее находится глубоко во тьме, и существа этого мира, как будто спотыкаются во тьме с фонарем, и фонарь всегда имеет момент истощения.

Все существа в этой жизни будут вещью прошлого, и тьма будет жить вечно.

Когда электромобиль "Небесная дорога" проезжал мимо древних ворот Императорского города, наступил момент, когда Нинг Тао захотел войти, ввести остатки наркотической аллергической реакции Дана "Поиск предков", дать возможность взглянуть на функцию, захватить Императорский город тех, кто был уничтожен в прошлом, и космических фигур, и их голоса. Отложить в сторону любую цель, просто видеть эти фигуры внутри дворца и слушать их голоса тоже очень интересно, не так ли?

Однако автомобиль с аккумуляторной батареей Тэндо все-таки не остановился, а постепенно покинул дорогу с потоком транспортных средств.

Придя в Институт биологических исследований, вооруженная охрана, охраняющая дверь, не спросила снова личность Нин Тао и отвезла его прямо в подземный исследовательский центр.

Под стеклянной стеной за барьером стояло много людей, а среди толпы были Чжан Чжешань и Цзя Иньхун. Как только появился Нинг Тао, многие люди толпились вокруг.

"Доктор Нин, вы действительно божественный целитель, после приема лекарства, состояние товарища Цзян Хао намного лучше." После простого приветствия, Чжан Зешань перешел сразу к делу.

Нинг Тао сказала: "Она вылечится, когда вылечится этим лечением, я вылечу ее, когда она вылечится, я не хочу, чтобы она продолжала этот экспериментальный проект".

Чжан Чжэшань сухо кашлял: "Этот вопрос лучше обсудить после исцеления товарища Цзян Хао, доктор Нин, когда вы войдете?"

Нинг Тао сказал: "Прямо сейчас".

Очевидно, что Чжан Чжэшань не хотел, чтобы Цзян Хао ушел из исконного поискового проекта, но Нин Тао тоже не удосужился обсудить это с ним. Он был продезинфицирован, переодет в костюм, защищенный от микробов, и вошел в изолятор.

За стеклянными стенами изолированной комнаты собралась большая группа научных исследователей и медицинского персонала, не желая пропустить ни одной детали.

Чжан Чжэшан сказал Цзя Иньхун: "У вас есть предварительные результаты анализа лекарства доктора Нина?"

Цзя Иньхун сказал: "Есть результаты, соответствующие люди все еще работают сверхурочно, чтобы написать аналитический отчет, он будет доставлен в ваш офис позже".

Чжан Зе Шань искренне сказал: "Что они сказали? Я хотел бы услышать, что ты думаешь."

Цзя Иньхун сказал: "Человек, который анализировал его, сказал, сколько дюжин неизвестных ингредиентов в лекарствах доктора Нина, а также укрывают неизвестную энергию, я также не знаю точной ситуации, и только после прочтения аналитического отчета".

Чжан Зешань выявил удивительное выражение: "Дюжина неизвестных ингредиентов, что это значит?".

Цзя Иньхун посмотрела на Чжан Чжешань, ее тон был слегка тяжелым: "Это означает... элементы, которых нет на элементарном столе".

Чжан Чжэшан был ошарашен. Развитие человеческой цивилизации до сих пор выявило лишь сотню или около того элементов, но в одной таблетке Нин Тао было дюжина неизвестных элементов, что тоже было слишком странно!

В изолированной комнате, Нин Тао медленно пришел на больничную койку, и, не дожидаясь его, чтобы сказать что-то или сделать что-то, Цзян Хао, который лежал на больничной койке, открыл глаза. В тот момент, когда она открыла глаза, в глазах Утиё промелькнул зеленый намек.

Нин Тао протянул руку и схватил Цзян Хао, и в ее тело также был введен проблеск особой духовной силы. Это был его способ успокоить ее, в противном случае одно случайное пробуждение того, кто был в генофонде и он будет жить.

В углу рта Цзян Хао появился намек на смех: "Ты здесь".

Нинг Тао кивнул, а затем сказал: "На этот раз это лечение серебряной иглой, после лечения можно выходить".

На самом деле эти слова предназначались не для Цзяна, а для людей снаружи.

"Тогда ты меня вылечишь, я в порядке, я пойду с тобой домой и мы пообедаем, который приготовила мама". Цзян Хао сказал.

Такие слова похожи на слова жены к мужу.

Нин Тао открыл маленький ящик с лекарствами, вытащил несколько небесных игл и начал давать их Цзян Хао.

После лечения в клинике "демоническая болезнь" Цзян Хао излечилась от больного демона до здорового демона. Если бы не лечение из Небесной внешней клиники, Линь Цинь Хуа, у которого был такой же опыт, тоже умерла бы. Лян Кеминг сейчас не знает ситуации, но если у Николаса Конти не будет лекарства от его "демонической болезни", он тоже умрет. Поэтому, жив ли сейчас Лян Кеминг или нет, трудно догадаться.

Чтобы превратиться из человека в демона, который против небесного закона, нужно пройти через смерть, которая есть демоническая болезнь.

Цзян Хао сотрудничал с Нин Тао производительности, пара жирных глаз смотрел прямо на Нин Тао, который применил иглу для нее, глаза были полны тепла и движения, и чувства.

Люди за стеклянной стеной не видят настоящего, один за другим уставились на Нинг Тао, чтобы нанести иглу.

Через несколько минут Нин Тао снял серебряную иглу с тела Цзян Хао и с улыбкой сказал: "Ладно, можешь встать с кровати и выйти". Во время разговора он также взял лезвие Затмения и притворился, что перерезал ленту, которая связывала Цзян Хао.

"Что он делает?" Чжан Зешань внезапно встревожился, подхватил в руке одного из своих коммуникаторов и сказал: "Остановите его!".

Двое вооруженных охранников в костюмах, защищенных от микробов, открыли дверь и ворвались с самого начала.

К этому времени Цзян Хао уже поднял одеяло и спустился с больничной койки, а Нин Тао также положил Лезвие Затмения и Небесную Иглу обратно в маленькую коробку с лекарствами и упаковал ее как следует.

У двух вооруженных охранников, которые ворвались в изолятор, в руках было оружие, но они, кажется, не знали, стоит ли их поднимать, глядя на Цзян Хао, который спустился со своей больничной койки, и не знал, что делать.

Нин Тао взял Цзян Хао за руку и подошел к воротам охраны.

Двое вооруженных охранников до сих пор не знают, что делать, больше ничего, потому что Цзян Хао ранее отвечал за безопасность и был их непосредственным начальником. Как они смеют наставлять пистолет на начальство, если не знают правды?

Нинг Тао сказал: "Пожалуйста, отойдите в сторону и уйдите с дороги".

Двое вооруженных охранников все еще действительно уступили место, но это должно было быть из-за Цзян Хао, чьи слова не имели никакого веса.

Чжан Зешан заблокировал дверной проем, его тон оттенял гнев, "Доктор Нин, что вы делаете? Кто дал тебе право на это!"

Нинг Тао не говорил.

Цзян Хао сказал: "То, что я даю, я могу дать тебе право связать меня, и я могу дать Тао право развязать меня".

"Товарищ Цзян Хао!" Чжан Зешань напомнил затихшим голосом: "Не забывай, ты подписал книгу волонтеров, проект "Поиск предков" еще не закончен, ты не можешь покинуть эту изолированную комнату! Вы будете сотрудничать с нами безоговорочно!"

Цзян Хао в тусклом состоянии сказал: "Правда? Почему я не могу вспомнить, что я подписал на волонтёра?"

"Ты...................................................................................................................................................." Чжан Чжан Чжан Чжэшань мгновенно взбесился.

Нин Тао сказал: "Ну, вот что с тобой не так, почему ты не сказал мне, что подписал такую книгу для волонтеров? Если ты подпишешь, я не смогу отвезти тебя домой на ужин."

Цзян Хао сказал: "Я правда не подписывал его, а если бы подписал, я бы запомнил".

Чжан Чжэшань был в ярости и рассмеялся в ответ: "Товарищ Цзян Хао, это вы тоже дали клятву, вы что, жульничаете? Ты говоришь, что не подписывал, а я пойду и принесу тебе книгу волонтеров, которую ты подписал через минуту!"

Нин Тао сказала: "Чжан Си, иди и возьми, если она действительно подпишет, я скажу ей, чтобы она снова легла спать".

"Ха! Не надо мне напоминать!" Чжан Зешан взбесился и подошел к своему кабинету.

Большая группа исследователей и медицинских работников посмотрела на Нин Тао и Цзян Хао, бормотала и обсуждала, одни обсуждали иглоукалывание Нин Тао и его лекарства, другие - внезапное выздоровление Цзян Хао.

Нин Тао и Цзян Хао просто слушали, и никто ничего не спрашивал.

Чжан Чжэшань быстро откинулся назад, и как только он пришел, он указал на Нин Тао и гневно сказал: "Это ты! Это, должно быть, ты!"

У Нин Тао на лице было озадаченное выражение лица: "Чжан Си, кто я такой? Что ты имеешь в виду?"

Чжан Зешан гневно сказал: "Это ты украл книгу волонтеров!"

Нинг Тао расправил руки, "Ты шутишь? В таком месте, где даже муравей не может смешаться, как я мог украсть книги для волонтеров?"

"Арестуйте его!" Чжан Чжэшань просто не послушал объяснений Нин Тао и решительно отдал приказ.

Двое вооруженных охранников последовали за ним и направились в сторону Нинг Тао.

Цзян Хао отругала: "Внимание!"

Двое вооруженных охранников рефлекторно щелкают и стоят прямо.

Цзян Хао сказал: "Кто дает вам право арестовывать людей без разбора? Я все еще здесь, а вы, ребята, не смейте дурачиться!"

Чжан Чжэшань ругал: "Товарищ Цзян Хао, вы должны подумать о последствиях!"

Цзян Хао также был невозмутимым и холодным голосом сказал: "Я вижу, что вы должны учитывать последствия, вы сказали, что я подписал книгу для волонтеров, но вы не можете получить книгу для волонтеров". Моя девушка Нинг Тао излечила меня от болезни, но тебе все равно придется посадить тебя в тюрьму, за кого ты себя принимаешь? Теперь вы обвиняете мою девушку в краже несуществующей книги у меня на глазах. Если у вас есть доказательства, покажите их мне, я сам его арестую! Если ты не сможешь его вытащить, я поднимусь туда и засужу тебя за злоупотребление властью!"

Чжан Зешан замер в лицо. Он очень хорошо знал, что доброволец был украден, и самым большим подозреваемым был Нин Тао, потому что даже соглашение о конфиденциальности, подписанное Нин Тао, было украдено. Но он не смог представить никаких доказательств и не смог выяснить, как Нинг Тао украл эти два документа. Но если он продолжает блокировать, это действительно злоупотребление властью. Главное, что это позор, и сколько людей будут сомневаться в его способности делать это?

"Атао, пойдем пообедаем дома." Цзян Хао схватил Нин Тао за руку.

"Ну, иди домой пообедать." Нин Тао улыбнулся и привел Цзян Хао в лифтовую комнату.

Чжан Чжэшань посмотрел на Цзян Хао и Нин Тао, которые шли бок о бок, и замерли на полминуты, прежде чем сказать: "Товарищ Цзян Хао, доктор Нин, этот вопрос еще не решен".

Нин Тао оглянулся на Чжан Зешана: "Я знаю, спасибо за напоминание. Я также напоминаю тебе, что добро и зло - это иногда просто мысль. Хорошо, что ты такой, лелеешь и не идешь по неправильному пути, иначе получишь свою отповедь".

У Чжана Зешана губы шевелились, он хотел что-то сказать, но в конце концов, ничего не вышло.

Вернувшись на землю, Цзян Хао не мог дождаться, чтобы выйти в солнечный свет, и не боялся сияющего солнца, наклонив голову и уставившись прямо на солнце в небе.

Нин Тао толкнул электромобиль Tien Dao на свою сторону: "Залезай, поехали домой".

Только тогда Цзян Хао вернул ей зрение с неба, и она забралась на электромобиль Skyway, обернула руки вокруг талии Нин Тао и подошла к уху Нин Тао: "Не думайте, что я забыла, я хочу увидеть Цин Чжуй".

Нинг Тао: ".........."

То, что причитается, всегда приходит.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0318 Разговор между женой и наложницей**

Глава 0318 Разговор между женой и наложницей Дневной солнечный свет принес немного усталости, дети все общежитие, чтобы вздремнуть, большой солнечный приют молчал, только несколько осенних цикад щебетали по деревьям, звучали для жизни, которая подходила к концу.

Нинг Тао стоял на рыхлой траве новопостроенного футбольного поля, в испуганном настроении глядя на двух женщин под баньяновым деревом.

Цзян Хао приезжал к Цин Чжуй, он не мог остановить это.

Цзян Хао и Цин гнались за ним, чтобы встретиться в приюте "Саншайн", и говорили о чём-то, но у него не было возможности это услышать, потому что когда две женщины начали говорить, Цзян Хао прогнал его и не разрешил ему остаться.

Дочери заключили сделку с мужем?

Или это битва "сиська за сиську" за абсолютную собственность?

Это столкновение льда и огня, или поединок мечей и копьев?

У Нин Тао не было дна в сердце, он посмотрел на Цзян Хао и Цин Чжоу под деревом баньян, но обнаружил, что две женщины не спорили, их разговор казался вполне гармоничным. Но чем больше, тем более запутанным он становится в своем сердце, это не научно, темперамент Цзян Хао так горяч, что она не будет бороться с Цинь Чжоу?

Переехала идиллическая собака, пушистый хвост очень ласково виляет.

Нинг Тао улыбнулась: "Ревючее небо, у меня для тебя важное задание".

Рычащий небесный пёс, только что пришедший на сторону Нинг Тао, внезапно зарядился энергией и встал с земли с острой болью: "Старый отец, кого ты хочешь, чтобы я укусил?".

Нин Тао сказал: "Не двигайся и не кусайся, задача, которую я поставил перед тобой, - подслушать разговоры Магистра-Мать Цин и Магистра-Мать Цзян, а затем рассказать мне, о чем они говорят".

Рычащий Небесный Пес посмотрел на Нинга Тао, а потом покачал собаке головой.

Нин Тао на мгновение замер: "Что ты имеешь в виду?"

Рычащий Небесный Пес с хитрой рожей сказал: "Его побьют... новый Цзян Мастерманд очень ворчливый".

В наше время, даже если у тебя нет молока, ты не можешь доверять даже своей собаке?

Нинг Тао посмотрел на рычащего небесного пса: "Тогда ты не боишься, что я тебя побью?"

"Если ты не скажешь двум мастерам, которых я подслушивал, я скажу тебе, о чем они говорили." Рычащий собака выглядел осторожным.

Такова парадигма превращения сына собаки в сперму, беспокоящегося о том, что Нинг Тао просочится в тайну, поэтому заранее запросил гарантию. Неудивительно, что секретное лассо не может выйти, когда дует женский подушечный ветерок?

Нинг Тао горько смеялся: "Хорошо, я обещаю тебе, я точно не скажу им, что ты подслушивал их разговор". Теперь ты можешь приступить к работе и рассказать мне, о чем они говорят?"

Рычащий Небесный Пес пронзил его уши, и голос, имитирующий женскую речь, пузырился из пасти собаки: "Превратившись в демона, великая тетя тоже придет вовремя?".

Челюсть Нинга Тао сжималась и падала на заднюю часть ноги, нога не болела, но голова - болела.

"Это слова Матушки-матушки Цин." Затем рычащий небесный пёс сказал кровавым голосом гонщика: "Конечно, я приеду, я всегда вовремя каждый месяц".

"Что хорошего и плохого в том, чтобы стать демоном?"

"Недостатком является то, что трудно ладить с обычными людьми, и всегда кажется, что они особенно ребяческие и самодовольные". Хорошо то, что ты можешь жить долго, если начнешь культивировать, по мере того, как сила твоего демонического духа будет становиться все сильнее и сильнее с течением времени, твой возраст тоже будет становиться все длиннее и длиннее, мне больше трехсот лет, посмотри на меня, у меня даже нет ни одного белого волоса, это секрет, который ты не хочешь рассказывать брату Нингу".

Нин Тао чувствовал себя смешно в глубине души, но как он мог не смеяться? Он думал, что две женщины встретятся и устроят большую ссору, пусть даже и не ссорятся, но и будут говорить о "собственности", но не ожидал, что люди будут говорить о добре и зле великой тети и ченгском демоне.

Что, черт возьми, здесь происходит!

Имитированные звуки Цинь Чжоу и Цзян Хао продолжали исходить из рычащего рта Тенгу.

"Что ты за демон?"

"Я змеиный демон".

"Какой демон я опять?"

"Ты должен быть новым демоном, немного отличающимся от естественного прирожденного демона, как я."

"Какая разница?"

"У рожденных демонов есть демонические кости, у новорожденных демонов - нет."

"Где твоя демоническая кость, могу я ее увидеть?"

"Рядом с хвостовым позвонком, если бы не брат Нинг, исцеляющий мою демоническую кость тогда, я бы, боюсь, умерла. У нас есть традиция, что кости демона нельзя трогать, и как только кость демона прикасается к ней, то она должна быть демоническим рабом, и тот, кто прикоснется к кости демона, становится демоническим повелителем". Под деревом баньян, Цинь Чжоу надул, выглядя так, как будто это было удобно для Цзян Хао, чтобы прикоснуться к ее кости демона.

Цзян Хао, однако, не протянул руку помощи: "Нет, я не могу прикоснуться, не стану ли я твоим повелителем демонов, если я это сделаю?".

"Что за преувеличение, то, что я имею в виду, трогая кость демона, действительно прикасается к кости демона, и промежутки между плотью не считаются". Поэтому человеку чрезвычайно трудно по-настоящему захотеть стать прирожденным демоном-хозяином, если только у этого прирожденного демона нет убедительной ситуации или он не хочет быть его демоном-рабом". Цинь Чжуй сказал.

Затем Цзян Хао протянул руку и прикоснулся к ней: "Все еще есть кость, которая похожа на морского конька".

"Это моя демоническая кость".

"Ты знаешь заклинания?"

"Нет, эта небесная и земная аура рассеивается, в наше время демоны и земледельцы уже вряд ли могут использовать заклинания, но брат Нинг может, но путь, который он проходит, отличается от нашего, его набор я не могу выучить вообще, и я считаю, что ты тот же самый, но я могу найти тебе некоторые навыки, которые демоны могут выучить".

"Это очень ценится".

"Не за что? Мы сестры, и после того, как вы с братом Нином поженились, мы стали еще больше семьей".

"Ты... ты не возражаешь, если я выйду за него замуж?"

"Почему я должен возражать? Надеюсь, ты выйдешь замуж как можно скорее, и в этом случае я буду хорошей наложницей".

Цзян Хао закрыл рот, а также избегал взгляда Цинь Чжоу. Цинь Чжуй мог меньше заботиться, и это было потому, что Цинь Чжуй был демоном старше трехсот лет, принимал полигамную систему в течение двух-трехсот лет, и подвергался моногамии всего несколько десятилетий. Но она не может, она всю жизнь воспитывалась в моногамном современном обществе, как она могла принять такую вещь, как разделить свою любовь с другой женщиной?

Цзян Хао молчал, и рычащий Тенгу с этой стороны перестал вовремя переводить.

Нин Тао, наконец, услышал, как Цзян Хао и Цин Чейз говорили о "серьезном бизнесе", но сердце все еще бездонно. Цинчайская сторона, естественно, в порядке, но молчание Цзян Хао добавило элемент неопределенности в его "будущее".

В это время Цзян Хао подошел к Нин Тао, а Цин Чжуй последовал за ним.

"Папаша, я ухожу отсюда первым, что-то меня толкает." Не дожидаясь, пока Нинг Тао скажет хоть слово, рычащая небесная собака обернулась и побежала.

Нин Тао вздохнул, а затем поприветствовал Цзян Хао и Цинь Чжоу, когда пытался выдавить намёк на улыбку: "Ладно, Цинь Чжоу, о чём вы говорите?".

С полной улыбкой на лице Цинь Чжуй нежно сказал: "Мы говорили о тебе, когда вы с сестрой Цзян поженитесь?".

Цзян Хао не мог не пошевелить глазами, чтобы посмотреть на Цинь Чжоу, трехсотлетнего демона, который называл себя сестрой, это было все еще довольно странное чувство. Но втайне она чувствовала, что нет ничего плохого в том, чтобы смотреть на сестру с точки зрения ее поколения.

Нин Тао не ожидал, что Цинь Чжоу будет настолько прямолинейным, и внезапно стал немного нервничать, потому что до сих пор он все еще не знал отношения Цзян Хао.

Цзян Хао встретил взгляд Нин Тао и просто подошел к Нин Тао: "Ты хочешь и то, и другое? Этого не случится, я или она, ты можешь выбрать только одного. Я дам тебе время, ты выбирай".

Горькая улыбка появилась на углу рта Нин Тао, и этот результат на самом деле был в его ожидании. В его сердце было какое-то разочарование, но он смог открыто с этим смириться. На самом деле это хорошо, по крайней мере, ему не нужно попадать в скучное окружение двух женщин, которые ссорятся из-за ревности. Что касается выбора между ними, он не будет выбирать, не в этой жизни, чтобы увидеть, кто может выжить кто.

Перед ужином Бай Цзин и Инь Мо Лан тоже вернулись, но Бай Цзин и Инь Мо Лан не целовались с Цзян Хао. Особенно Бай Цзин, который, казалось, был немного расстроен, но опять же, никто не мог догадаться, почему она была расстроена.

После ужина Нин Тао некоторое время поболтал с Су Я и Гэ Мин, затем отвез Цин Чжуй, Цзян Хао, Бай Цзин и Инь Мо Лань и рычащую собаку Тянь У обратно через дверь удобства в клинику Тянь Юань в Киото.

На этот раз клиника переехала, ему, естественно, пришлось позволить нескольким демонам вокруг себя "топтать" и знакомиться с окружающей средой.

Цинь Чжуй все еще не мог избежать этой боли, и Нин Тао бросился из клиники с ней на руках.

"Что с ней случилось?" Цзян Хао, который следовал за ним за дверью, сказал нервно.

Она должна платить за аренду каждый месяц ради моего зятя, а сестра должна нести все грехи, чтобы помочь своему мужчине заработать на аренду, и она почти умирает каждый раз, когда заходит в клинику и выходит из нее. Она столько дала и ничего не получила. Есть такие, о, мужик, которые ничего не дают и получают лучшую позицию."

Цзян Хуо не услышала, что сказал Бай Цзин, но она не спорила с Бай Цзином и пошла прямо на сторону Нин Тао и Цинь Чжоу. Глядя на Цинь Чжуй, которая лежала в руках Нин Тао, дрожа и бледная, на этот раз она не имела ни малейшего намека на ревность в сердце, а вместо этого чувствовала, что Цинь Чжуй был милым и жалким.

Цинь Чжоу успокоился за несколько минут, а Нин Тао уложил ее, и она сказала в великолепной манере: "Я в порядке, как обычно, давайте найдем дом поблизости и сдадим его в аренду".

Цзян Хао сказал: "Я знаю, где я могу снять дом поблизости".

Цинь Чжоу ласково взял Цзян Хао за руку и сказал с улыбкой: "Отлично, пойдем вместе, нам нужно жить в большом комплексе, иначе мы не сможем жить с таким количеством людей".

"И собака". Добавлен рычащий собака.

Цин гнался и гладил голову рычащей небесной собаки: "Не забуду о тебе".

Уайт сказал: "Если хочешь арендовать, возьми квадрант, я тоже хочу в нем жить".

Нин Тао сказал: "Разве ты не занят делами компании?"

Уайт сказал: "Где я, там и компания, и ты не хочешь, чтобы я остался один в горном городе, не так ли?".

Нин Тао сказал: "Хорошо, тогда давайте арендуем двор, здесь много дворов, пойдемте посмотрим, если цена правильная, то мы можем его арендовать".

Госпожа Бай сказала: "Деньги - это не проблема, я получила свой первый заказ из США, пока бренд выходит, благотворительная компания Шэньчжоу станет горшком с сокровищами".

Нинг Тао внезапно вспомнил кое-кого, Кохану.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Сотовый Нин Тао внезапно зазвонил с рингтоном входящего звонящего, и он достал свой сотовый и посмотрел на определитель номера звонящего, и вдруг возникло ощущение, что он говорит о дьяволе.

Это Йоханна звонила: "Тао, я положил эти бумаги туда, где они должны быть, как ты просил, плюс у меня есть хорошие новости для тебя, этот мой друг хочет тебя видеть, когда ты освободишься?"

Нинг Тао на мгновение замолчал и сказал: "Завтра подойдет".

Поездка в Америку была всего лишь остановкой в другом месте, и пришло время отвезти жену Хэнкса Марию в Италию в поисках другого куска черепа.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0319 Глава 0319 Простая жизнь в счастье**

Глава 0319 Краткая и счастливая жизнь деньги действительно хорошая вещь, только в ту ночь Нин Тао арендовал двор недалеко от клиники Тяньфа, который, как говорят, является резиденцией пятого высокопоставленного чиновника Цин, с основной комнатой, восточная комната, западная комната, задняя комната, ворота и двор, древний и атмосферы. И, конечно же, цена также очень высока, с ежемесячной арендной платой в 200 000 юаней.

Если бы это был предыдущий "предпринимательский период", Нин Тао в любом случае не было бы так экстравагантно тратить 200 000 юаней, чтобы арендовать дом, чтобы жить, но теперь он не тот, как раньше, 200 000 юаней арендной платы ему без давления, случайно дать людям грудь увеличение, похудеть и может заработать обратно.

После того, как дом сдан в аренду, Цинь Чжоу кормит Фокса Сяоги, Бай Цзин и Цзян Хао выделяют комнату и устанавливают комнату. Нинг Тао, с другой стороны, прокрался обратно в Небесную внешнюю клинику.

Добрый и Злой Трипод закрыл глаза и выглядел беззаботным.

Нинг Тао тоже не удосужился обратить на это внимание, и пошёл прямо к стене замка.

На самом деле, на каждую кровь, которую он брал, из стенки замка клиники "Небесная Внешняя Клиника" выходил соответствующий кровяной замок. Например, кровавые замки, которые он нарисовал на общей палочке с рецептами и которые были дюжиной или около того перекрывающихся друг с другом, представляли собой смутную массу крови. Но как только он оторвал один и поместил его куда-нибудь, на стене замка появился соответствующий чистый кровяной замок.

На каждой из пачек обычного рецепта, которые он давал Иоганне, был нарисован кровавый замок, также всегда на стене замка, только это была также расплывчатая масса крови, которую невозможно было открыть. Теперь на стене замка появился отцепленный кровавый замок, очень чистый и готовый к открытию.

Нин Тао взял свой мобильный телефон и посмотрел на время, сейчас 22 часа по времени северной столицы, разница во времени между США и Китаем составляет двенадцать часов, преобразованные в американское время также 10 часов утра. Звонок Джоанны пришел два часа назад, в 8 утра по американскому времени.

С таким обращением Нинг Тао отказался от идеи сразу же пойти и проверить, скорее всего, Джоанна встала и позвонила ей, он не был уверен в том, в каком окружении она находилась. Если бы она все еще была в своей комнате, или если бы кто-то был в ее комнате, а он вдруг появился у удобной двери в ее комнате, или в ее офисе, разве это не напугало бы людей до полусмерти?

"Я говорю завтра, потом подожди еще десять или двадцать часов, разве это не займет больше десяти часов, чтобы сделать самолет, я сделаю некоторую подготовку, пока я могу." Нинг Тао подумал так, а потом открыл замок с кровью.

Через две секунды Нин Тао появился под горным обрывом в густом лесу недалеко от деревни Шенонгдзя Чжианг.

Ночью в деревне Уюнь царит тишина, у жителей деревни есть привычка рано ложиться спать, только в двух домохозяйствах до сих пор горит свет.

Простой дом - один из таких домов.

Нин Тао проследовал по каменной дорожке деревни в сторону дома Чжан Ми, и из его двора выбежала наземная собака и виляла хвостом в Нин Тао.

Я не знаю, укусил ли его Чен Пинг Дао, но есть очень мало собак, которые кусают Нинг Тао, но есть исключения, такие как Тедди, который назвал его дураком в переулке Хакка в официальном городе в тот день является примером. Похоже, что там тоже есть причина темперамента собаки, в конце концов, даже если они одного вида, Ван Синь является частой ссорой и борьбой.

Нинг Тао остановился на своем пути и протянул руку, чтобы погладить голову собаки: "Возвращайся, не ходи за мной".

Шепчущая снежинка и его голос переходят к земной собаке.

Голос земной собаки также звучал в его голове: "Дайте кость, прошло полмесяца с тех пор, как я ел мясо".

Нинг Тао: ".........."

С тех пор, как он обнаружил, что шептуны могут переводить собачий язык, он всегда сталкивался с этим горьким смехом.

"Неважно, похоже, ты этого не делал." Земляной пёс повернулся, чтобы уйти.

Нинг Тао двинулся в своем сердце и сказал: "Правильно, пёсик, ты не видел в последнее время незнакомцев"?

Земляной пёс остановился на своих следах и оглянулся на Нинг Тао: "Сегодня пришла женщина, которую я никогда раньше не видел".

"На что это похоже?"

"Короткая и толстая, с конопляным лицом, и хуже, чем хозяйка моего дома." Земной Пес сказал.

Нин Тао улыбнулась: "Спасибо, Пёс Цзы, я принесу тебе кость в следующий раз".

"Хорошо". Сурок сбежал.

Нин Тао подошёл ко двору дома Цзянь Ми и увидел через дверной проём. В комнате тёти Канг не было света, и она, кажется, заснула. Свет все еще горел в комнате Джейна, но Джейн не жил в своей комнате, которую теперь занимала вдова Хэнкса, Мария, которая еще не спала.

После наблюдения Нин Тао сделал длинный прыжок, один с лестницей под ногами, и спокойно прыгнул вверх по стене. Но, не дожидаясь его прыжка, фигура выскользнула из дровяной комнаты и поползла в освещенную комнату.

Первой реакцией Нинга Тао было то, что там был вор, но его неподвижные глаза опять остались на стене.

Человек, прокравшийся в комнату Марии, был не каким-то вором, тем более убийцей, а мальчиком Джейн Ми.

Чего он хочет?

Разум Нинга Тао был любопытным, и этот человек также присел на корточки, чтобы Джейн не узнал об этом.

Чан Ми подошла к двери комнаты, протянула руку и легким стуком постучала.

Дверь в комнату открылась, и за ней появилась женщина, не кто иной, как Мария. На ней было только нижнее белье, и она была покрыта тонкой плотью под светом. Несмотря на то, что она была старше Джейн Ми, ее кожа и фигура были хорошо ухожены, и она была своего рода трогательной красавицей.

Они посмотрели друг на друга, и Мария внезапно протянула руку помощи и втянула Янека в дверь, и в тот самый момент они запутались. В смятении Мария подняла одну большую длинную ногу и закрыла дверь в комнату.

"Как этот парень, Джейн Ми, ладил с Марией?" Нин Тао не мог поверить своим глазам, но более преувеличенный голос Марии пришел ему в уши, и этот голос напоминал ему время от времени, что это правда, ну, это правда, ах, это правда.

Но потом случилось нечто еще более странное.

Примерно через минуту дверь в комнату тети Джинджер снова открылась. Хозяйка дома, задрапированная в пальто, выползла из темно освещенной комнаты, и снова проползла под окном простой комнаты, и через окно прослушала звуки дома.

Тетя Цзян, видимо, не пряталась под окном, чтобы услышать определенный звук, она, казалось, подслушивала, чтобы определить определенную ситуацию. На самом деле, она улыбнулась, когда услышала шум, доносившийся из дома, и сделала цыпочки в ответ.

Нин Тао не мог не посмеяться с горечью: "Тётя Цзян, тётя Цзян, наверное, это вы подтолкнули Джейн Ми к этому, верно? Тебе, даже если ты хочешь подержать внука, все равно нужно найти незамужнюю девушку для Джейн Ми, не слишком ли неуместно найти вдову? Как мне отвезти Марию в Италию, когда ты так шутишь?"

Почти на десять минут комната замолчала.

Тем не менее, Джейн Ми, кажется, не было идеи выйти из этой комнаты, Нин Тао присел к стене еще на десять минут или около того, он не вышел из этой комнаты.

Через мгновение из комнаты снова раздался какой-то странный звук.

Нинг Тао был безмолвен на месте, он был недалеко от тысяч миль, чтобы приехать заниматься официальными делами, но не ожидал, что столкнется с такой ситуацией. Он хотел спрыгнуть со стены и пойти прямо к двери, но подумал и сдался. Когда я увидел его в первый раз, он был немного жадным, но нехорошо беспокоить людей.

Нин Тао также не хотел приседать на стене, чтобы слушать прямую трансляцию, он все еще был человеком со льдом до сих пор, голос раздражал его много и трудно переносить. Он спрыгнул со стены и направился к маленькому храму в конце деревни.

В маленьком храме было темно, и ветер дул сквозь старое дерево гинкго перед храмом, полное качающихся листьев, но золотые листья пролились вниз, и там была какая-то мрачная красота.

Неосознанно, падение подходит к концу.

Нин Тао стоял у входа в небольшой храм, открыл маленький сундук с лекарствами, достал тактический фонарик и включил его, снежный луч света сиял на божественной статуе клана Шен Нонг.

На самом деле его не интересовала Божественная статуя клана Шеннонг, и его целью приехать сюда была все та же краснокожая женщина. И по сей день он ярко помнит каждую деталь того, что видел о ней здесь.

Вдруг взгляд Нинг Тао приземлился на голову идола.

Эта статуя клана Шеннонг прошла через неизвестное количество лет, а черты лица были выветрены и размыты. Он отчетливо это запомнил, но на этот раз заметил трещину рядом с ухом.

Нин Тао вошел в маленький храм и обернулся в сторону идола, взяв тактический фонарик и сверкнув им в голову идола. Как оказалось, он нашел трещину странной, не похожей на естественную трещину, а похожей на две части, из которых сделана голова.

Нин Тао подошел к алтарю и подошел к идолу, затем вытащил клинок солнечного затмения и вонзил его в щель, и мягким вздохом расстегнул затылок идола, открыв темный отсек.

Есть ли какой-то секрет, спрятанный в голове идола?

Сердце Нин Тао было взволновано, когда он осторожно держал затылок идола и переместил его назад, открывая скрытый отсек в любое время.

Для размера темного отсека достаточно грубо положить книгу, или что-то вроде того же объема.

Однако внутри темного отсека было пусто, и ничего не было.

Кто-то добрался туда первым.

Нин Тао вдруг вспомнил, что ему сказала земная собака, когда он пришел, короткая, толстая женщина с лицом, полным конопли. Он мрачно сказал в своем сердце: "Когда я приходил сюда в прошлый раз, я совсем не нашел трещин в голове идола, но на этот раз я сделал это, не могла ли женщина прийти, чтобы забрать содержимое, но не смог восстановить голову идола в первоначальном виде, оставив трещину? В основном так, но кто она?"

Кто бы это ни был, люди, которые могли бы прийти в такое место в поисках чего-то, не были бы обычными людьми.

Нинг Тао оттолкнул затылок идола назад и спрыгнул с алтаря. Он пробудил нюхательное состояние носа, поймав здесь запах. Но именно этот захват заставил его замёрзнуть на месте.

Он уловил запах женщины, Тан Цзисянь.

Это было бы нормально.

Tang Zixian фактически знал больше о цивилизации и реликвиях людей Yin Yue и то образование заклинания чем он сделал, это было бы слишком нормально для нее, чтобы найти это место, чтобы принять что-нибудь. Хотя было неизвестно, что она взяла из темного купе идола, это также должно иметь какое-то отношение к цивилизации народа Инь Юэ. Хотя реликвии людей Тенистой Луны и это странное заклинание были захоронены под землей, не было никакой гарантии, что будет какой-нибудь тайный проход в Тенистый Лунный Город или это заклинание. В прошлый раз, когда заклинание было активировано, разве Танг Цзисянь тоже не сбежал?

Тан Цзисянь, очевидно, еще не сдалась, она все еще исследовала и расшифровывала секреты людей Инь Юэ, и это странное заклинание.

Подтвердив, что это был Тан Цзисянь, Нин Тао повернулся и направился назад, отказавшись даже от мысли о повторном появлении у Предка аллергической реакции на препарат Дэна и встретившись с красноокрашенной женщиной.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0320 А Послание Марии**

0320 Глава 0320 Сообщение от Марии Простая комната была тихая, и свет был выключен.

На этот раз Нинг Тао постучала прямо в дверь.

"Хочешь еще? Боже мой, ты самый совершенный подарок, который Бог когда-либо давал мне". Голос Марии исходил от двери, взволнованный и ликующий.

В комнате загорелся свет, а затем раздался звук ходьбы Марии в тапочках, которая представляла собой нитку светлых маленьких сломанных ступенек.

Дверь была открыта, и Нин Тао вошел в комнату напрямую и закрыл дверь рукой.

Мария поняла, что это Нин Тао, сначала замерзла, затем прыгнула в сторону кровати и потянула за одеяло перед собой. На самом деле она носит нижнее белье, но Нинг Тао не Джейн, и не тупица Хэнкс, она также известна как застенчивая и уродливая.

Нинг Тао открыл дверь и сказал: "Позвольте спросить, здесь когда-нибудь была короткая, толстая, с конопляным лицом женщина?"

Он говорит по-английски и относительно свободно говорит.

Мария колебалась, но сказала на сыром китайском: "Я никогда не видела такой женщины".

Нин Тао слегка замерз: "Ты никогда не говорил по-китайски, как так получилось?"

Мария избегала взгляда Нин Тао и ее тон слегка мерцал: "Хэнкс - мандаринец, я последовал за ним и выучил немного китайского. Я женщина, и я должна хранить маленький секрет, но не поймите меня неправильно, у меня нет плохих намерений, только в целях самосохранения".

Нин Тао понимал, она делала вид, что не знает китайского языка, его сторона намеренно не защищала от нее, когда говорила с людьми, чтобы она могла получить некоторую информацию, не двигая мышцы.

Теперь кажется, что тетя Цзян каждый день ободряет своего сына спать с ней, и она прислушивается к ее ушам. Женщинам нужны мужчины, и иногда один взгляд, одно действие сделает трюк. Как Цзянь Ми, молодой мальчик, могла устоять перед искушением своей большой иноземной лошади?

"Я рассказываю тебе этот секрет, потому что..." сказала Мария после паузы перед тем, как сказать: "Я хочу остаться здесь, я не хочу возвращаться".

Это настоящая причина.

Сердце Нин Тао было в путанице чувств: "Ты любишь Джейн Ми?"

Мария кивнула с уверенностью: "Любовь, конечно, я люблю его". Когда я была с Хэнксом, он часто не приходил домой, и мне было одиноко. Сейчас я очень недолго вместе, и он со мной каждый день, и мы вместе идем в горы собирать лекарства, и он научил меня многим вещам. Мне понравился простой деревенский запах места на нем. Его мать тоже очень любила меня, и я знал, что она хочет, чтобы у меня был сын для Джейн Ми, что я могу сделать".

Нин Тао уже не знает, что сказать, глубоко в горах и лесах, мужчина и женщина вместе действительно пойдет не так, он теперь сожалеет немного, что он отправил Марию эту вдову в простой дом, что это не то же самое, что навинчивание гайки на винтовой стержень?

"Пожалуйста, поймите меня, я думал об этом, если я вернусь, то меня ждет не спокойная жизнь, а охота". Те, кто убил Хэнкса, не оставят меня в покое, я смогу выжить в этом месте, так что... я не вернусь". Мария сказала.

Нин Тао сказал: "Это нормально, если ты хочешь остаться здесь и жить с Джейн Ми, но ты должен сказать мне, где это место и что я должен сделать, чтобы найти то, что оставил Хэнкс".

Мария сказала: "Я подготовил тебя к этому".

Она подняла коврик и матрас на кровати, а затем вытащила из сена маленькую книжку, которая сделала кровать.

На книге все еще были напечатаны слова "рабочая тетрадь", и я не знаю, кто ей ее дал.

Нинг Тао взял рабочую тетрадь в свои руки и перевернул ее, чтобы взглянуть на нее.

Книга заданий читается на английском языке, что мы с Хэнксом познакомились во Флоренции, Италия, когда я была студенткой Флорентийской Академии Изобразительных Искусств. Он арендовал дом рядом с церковью "Сто цветов", и арендная плата выплачивалась единовременно в течение десяти лет. Дом был старым, на двери была табличка с радужной оболочкой и номером 68, а о месте знали только Хэнкс и я. Раньше мы уединялись в том месте и ставили то, что вы хотели, на балки в той гостиной.

Нин Тао оторвал лист бумаги и засунул его в карман брюк: "Тогда пусть так и будет, поскольку вы любите Джейн Ми, а Джейн Ми любит вас, вы должны держаться вместе". Однако, я не пощажу тебя, если ты обманешь Джейн."

Мария последовала за ним и сказала: "Как я могла обмануть его? Я люблю его, Хэнкс не может забеременеть от меня, но у нас с Джейн могут быть дети, я люблю детей, и я люблю это место, и я всегда буду с ним".

"Я желаю вам всем счастья". Нинг Тао повернулся и подошел к двери.

"Спасибо". Мария сказала: "Сказать Джейн Смит, что ты была здесь?"

Нин Тао на мгновение подумал и сказал: "Скажите ему, что я приду за лекарственными травами через некоторое время, и что сегодня вечером у нас срочное дело, так что мы не встретимся".

На этот раз он приехал сюда с намерением отправить Жан-Ми в столицу, чтобы работать на госпожу Бай, но он не ожидал столкнуться с такой ситуацией. Но это хорошо, что Джейн теперь невестка, и это также хорошо, что ты остаешься с ней, чтобы помочь ему собирать лекарства. Он низкокультурный и честный, и он плохо вписывается в такое место, как Северная столица.

"Удачи." Мария сказала.

Нин Тао открыл дверь и вышел, закрыв рукой дверь комнаты. Он пробудил нюхательное состояние носа, улавливая все запахи во дворе. Он хотел сделать то же самое сейчас, но на самом деле не хотел уловить определенные запахи, поэтому выдержал это.

Во дворе не было затяжного запаха Tang Zixian.

Нин Тао в глубине души сказал: "Разве она не знает, что Мария здесь?". Или, она знает, но не появляется?"

Он кружил головой, горы вокруг деревни были темными под звездной луной, и время от времени слышался рев зверя. Тан Цзисянь может быть в каком-нибудь темном углу, шпионить за ним с телескопическим набором, и, возможно, его уже давно нет.

"К черту ее, тот факт, что она с приличным культиватором вроде Мастера Сокола и помогла мне убить Белого Святого, показывает, что она неплохой человек". Я действительно зол на нее, но я не думаю, что кто-то вроде нее навредит невинным. Даже если она найдет дорогу сюда и получит информацию, я уже в Италии, и она не может быть быстрее моей удобной двери". Думая так, Нинг Тао больше не волновался и покинул деревню Краучинг Клауд, а затем, когда он шел туда-сюда, шел к горным скалам.

В клинике "Скайворд" было уже 11:30. Нин Тао открыл дверь и вышел, и с первого взгляда увидел Цин Чжуй, который держал ребенка, и Цзян Хао, который шел к двери.

"Почему вы так поздно не спите?" Нинг Тао поприветствовал их.

Цзян Хао сказал: "Мы с Цинь Чжуем устроили твою комнату и пришли сказать тебе, чтобы ты пошел домой и поспал, ты же не можешь остаться в клинике, да? У тебя даже нет кровати в клинике".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Ребята, вам было тяжело, пойдемте домой, так получилось, что мне тоже есть что обсудить с вами, ребята".

Цзян Хао дал Нин Тао пустой взгляд: "Если ты и дальше будешь так вежлив со мной, я...."

Она ничего не сказала, но что касается ее внешнего вида, казалось, что если бы Цинь Чжуй не было рядом, она бы сказала это.

"Мамочкины объятия". Фокс Сяо Цзи протянула пару маленьких пухлых ручек, ее детский голос был таким же ясным и красивым, как бусины, катящиеся в нефритовой тарелке.

Нин Тао подошла и обняла Фокс Сяодзи, поцеловала ее маленький лоб и улыбнулась: "Сяодзи, не называй меня мамочкой в будущем, хорошо?"

"Хорошо, мам". Фокс Сяодзи сказал.

И Цин Чжуй, и Цзян Хао не могли не посмеяться.

Трое из них, один ребенок, пошли по переулку, смеясь всю дорогу. Если есть только одна взрослая женщина, то те, кто ее увидит, скорее всего, подумают, что это счастливая пара, держащая малыша на руках по дороге домой, но если есть еще одна женщина, то ситуация немного сложная и нелегкая для догадок.

Вернувшись во двор, Нин Тао узнает, что его комната - главная, Цзян Хао живет в правом крыле, а Цин Чжуй и Бай Цзин - в западном. Комната Инь Мо Лана находилась в заднем доме, что касается рычащей собаки, то дверь во внутренний двор четырехугольника была своя.

Рычащий собака - это даже не половина мнения, собака должна быть ухаживающей за домом. До встречи с Нин Тао он был бедной бродячей собакой, но теперь почти закончил заучивать английский алфавит. Нин Тао давал ему великое творение, чем он не мог быть доволен?

Цзян Хао и Цинь Чжоу убрались в комнате, поменяли простыни и постельное белье, и даже приготовили для Нин Тао два комплекта пижам, тапочек, банных полотенец и других вещей, аккуратно и вдумчиво.

Нинг Тао оглянулся вокруг своей комнаты и улыбнулся: "Хорошо, что в доме есть женщины".

Уголок рта Цинь Чжуй улыбнулся.

Цзян Хао выглядел немного смущённым.

Нинг Тао посмотрел ему в глаза и был счастлив в сердце. На самом деле, до тех пор, пока Цзян Хао и Цинь Чжоу не будут ссориться или драться и держаться вместе, барьеры в ее сознании, скорее всего, растворятся автоматически с течением времени. Тогда у него и правда была счастливая жизнь.

Есть старая поговорка, которая гласит: "Если хорошие вещи размолоть, то где хорошие, которые не размолоть?".

После этого Нин Тао позвал в свой дом Бай Цзина и Инь Мо Лан, и даже рычащего тиандийского пса. Прямо говоря, он расшифровывает подсказки, которые получил от Марии, и свой план.

"Ты едешь в Америку, потом в Италию?" Реакция Цзян Хао была удивлена.

Нин Тао кивнул: "На этот раз мы должны идти, у нас в руках сейчас содержимое двух черепов". Если я найду этот кусок черепа, у нас в руках окажется содержимое трех черепов, а затем усовершенствующее ДНК-поисковика предков, эффект может быть лучше".

"Я за, я пойду с тобой". Инь Мо Лан не мог ждать, пока это было связано с Искателем предков Даном, он был активно вовлечён.

"Я тоже пойду". Цинь Чжуй сказал.

Цзян Хао также сказал: "Тогда я тоже пойду".

Уайт сказал: "Как что-то подобное можно сделать без меня?"

Нин Тао сказал: "Сначала я поеду в разведку, а когда все будет готово, я открою удобную дверь, чтобы доставить тебя во Флоренцию, в Италию".

Уайт сказал: "Но Америка - это территория Чёрного огня, как мы можем быть спокойны, когда ты один? Вы должны быть хорошо осведомлены о рисках, связанных с этой операцией".

Нинг Тао сказал: "Конечно, я знаю, но никто не сможет удержать меня, если я захочу сбежать". Я пока не знаю, что там происходит, но если мы пойдем туда вместе, все пойдет не так. Решено, подожди, пока я все устрою, а потом заберу тебя".

Глаза Цзян Хао были наполнены беспокойством: "Тогда что ты двигаешься дальше?"

Нин Тао сказал: "Завтра утром там будет ночь, удобная для передвижения, и моя встреча с Цяо Ханой также состоится днем позже".

Цзян Хао сказал: "Тогда я пойду и принесу тебе набор паспортов, а ты возьмешь их с собой, на всякий случай".

Нин Тао согрел свое сердце и улыбнулся: "Ты такой внимательный".

Белый Цзин кашлянул: "Брат, почему я никогда не видел, чтобы ты так хвалил мою сестру? К тому же, я сделал для тебя много дотошных вещей, так почему ты никогда не делаешь мне таких комплиментов?"

Нинг Тао: ".........."

Одно предложение убивает разговор.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0321 Нью-Йорк.**

Глава 0321 Нью-Йорк Хотя есть "хозяин" эксклюзивной комнаты, в которой можно остановиться, Нин Тао все же вернулся в клинику в небе, практикуя духовную силу и сотню шагов через летящую иглу Ян.

Эта поездка в США привела бы Николаса Конти к тому, что он не просто сел бы за стол, заказал две чашки кофе, поговорил бы о жизни и идеалах, это была бы борьба до смерти. Более того, Злой Лидер Бейтоу неизвестен нам до сих пор, но не ожидается, что он будет хуже, чем Бай Шенг.

Хотя дома есть три красивые женщины, каждая из них красивее другой, но может только смотреть, а не трогать, так что в чем смысл, лучше прийти в клинику, чтобы попрактиковаться и укрепить свои силы.

После того, как Нин Тао несколько раз практиковался в Духовной Силе на первых трёх уровнях, он начал практиковаться в Сотне Шагов через Технику Летающей Иглы Ян.

Игла слегка подергалась, и как будто собиралась улететь.

Нин Тао прицелился в ножку стола и помахал летучей иглой.

Физз!

Под звук трескания небесной иглы синяя небесная игла треснула в пустоту и проткнула ножку стола.

Только он прицелился в левую ножку стола, но именно в правую ножку стола попала булавка неба.

Сто шагов через тополь - это впрыскивание духовной энергии в небесную иглу. Эта сотня шагов по Небесной Иглевой Технике Ян также может рассматриваться как работа по стежку для пошива одежды и вышивки цветов. Будучи новичком, он уже достиг той точки, когда мог манипулировать Небесной иглой, используя свою Духовную Силу как нить, что на самом деле не было неудачей.

"На таком коротком расстоянии я даже не могу контролировать свою точность, не говоря уже о расстоянии до Байду? Похоже, мне придется потренироваться еще больше, чтобы добраться туда". Небесная Игла, проткнутая в ножку стола, плавным движением улетела обратно, но не приземлилась в ладонь покорно, а потерла плечо и перелетела, ударившись о стену и снова упав вниз.

Нинг Тао взял эту Небесную Иглу и продолжил тренироваться снова.............

Целая ночь прошла без сознания, и в восемь утра Нинг Тао подошел под запирающую стену, готовый открыть окровавленный замок.

Точно так же, как он собирался открыть удобную дверь, голос Цзян Чжэня доносился снаружи: "Тао, ты внутри?"

Нинг Тао подошел к двери: "Я здесь".

Он открыл дверь и с первого взгляда увидел Цзян Хао, стоящую внизу ступенек, мешок с файлами в руке. Тогда он вспомнил, что сказала вчера вечером Яэ Хао, и спросил: "Это паспорт у тебя в руках?".

Цзян Хао подошел к сцене и засунул пакет с документами в руку Нин Тао: "Это то, что я попросил кое-кого достать для тебя за ночь, это не подделка, это реальность, это просто то, что входная печать на ней поддельная, ты должен быть осторожен, когда встретишься с полицией".

Нин Тао кивнул головой: "Я буду действовать осторожно, не волнуйся за меня".

Цзян Хао сказал: "Ты, человек, который никогда не покидал страну и находится здесь нелегально, могу ли я не беспокоиться о тебе?".

Сердце Нин Тао было тепло тронуто, и он хотел сказать спасибо, но чувствовал себя не в своей тарелке, но ничего не мог сказать. Он колебался и тихо протянул руку Цзян Хао.

Цзян Хао не собирался уклоняться.

Нин Тао первоначально имел дим-сумму, действие также появились шлифовальные, см. Цзян Хао не уклонился, его рука решительно увеличил скорость, рука схватила Цзян Хао в руке. Щупальца мягкие и нежные, словно нефрит с температурой.

Рука Цзян Хао дрожала нежно.

Нинг Тао набрался смелости: "Ну... давай останемся вместе".

Цзян Хао сместил глаза, чтобы посмотреть в глаза Нин Тао: "Когда ты говоришь о нас, ты говоришь только о нас, или ты включаешь нас из Цин Чжуй и этого Белого Цзина?".

Нинг Тао подавился словами и был безмолвным.

"Возвращайся ко мне, когда сделаешь свой выбор". Сказав это, Цзян Хао подернула руку от Нин Тао, обернулась и побежала в сторону устья переулка, казалось бы, испугавшись, что как только она задумалась, Нин Тао не может не согласиться, если она выразит что-то большее.

Нинг Тао вздохнул, обернулся и вошел в Небесную внешнюю клинику.

В переулке Цзян Хао остановился на своих путях и повернул назад, чтобы посмотреть на Нин Тао, только для того, чтобы увидеть закрытую дверь клиники за пределами Небес. Она тоже вздохнула, вяло двигаясь вперед.

Зубастая, зубастая, зубастая..........

Телефон вдруг зазвонил.

Цзян Хао достала свой мобильный телефон и ответила на него, как только услышала голос, исходящий от него, она подсознательно сделала стоячее движение: "Да, я сейчас вернусь, чтобы сообщить.........".

В клинике в Тяньюане Нин Тао собрал свое настроение, открыл кровеносный шлюз, а затем вошел с маленьким сундучком для лекарств, который был приготовлен уже давно.

Две секунды спустя, Нинг Тао вышел из удобной двери.

Это спальня, которая преимущественно серебристая и черная, с большим количеством металлических материалов, используемых для придания ей фантастического настроения. Комната очень просторная, с огромным окном от пола до потолка на передней стене, через которое открывается большой вид на шумные улицы Нью-Йорка.

Нин Тао также видел Кохану, которая спала на круглой кровати возле окна от пола до потолка. Она носила свободную ночную рубашку, а под мягкой тканью были изгибы и силуэты зрелых людей.

Дверь удобства исчезла.

Нинг Тао оглянулся назад, но увидел обычную наклейку с нарисованным на ней кровавым замком, случайно помещенную на журнальный столик. Она действительно ненадежна, разве ей не сказали держать ее в уединенном месте? К счастью, она спала. Если бы она выпивала и тусовалась с какими-то подружками в этой комнате, а он вдруг открыл дверь удобства, разве это не напугало бы людей до полусмерти?

Нин Тао подписал общий рецепт, который сидел на журнальном столике, и приклеил его к задней части рамы декоративной картины, которая висела на стене. Потом он вышел из комнаты Джоанны, пересек коридор и гостиную и вышел через дверь.

В коридоре было тихо, дверь в соседскую комнату Джоанны плотно закрылась.

Площадь дома Джоанны составляет не менее трехсот квадратных футов, что в Нью-Йорке невозможно получить без трех с половиной миллионов долларов. Однако, со статусом Джоанны, покупка такого дома не вызывала у нее стресса.

После того, как Нинг Тао ненадолго осмотрел окрестности, он протянул руку помощи и позвонил в дверь.

Динь-дон, динь-дон.

"Кто ты?" Голос Иоганны внезапно появился из электронного замка комбинации, вялый, как будто это была кошка, которая только что проснулась от сна.

"Это я, Нинг Тао", - сказал Нинг Тао в электронном замке комбинации.

"А? Я все еще жду твоего звонка... Я сейчас открою тебе дверь!" Голос Иоганны был полон волнений и радостей, сонливости, все пропало.

Дверь в комнату быстро открылась, и, не дожидаясь, пока Нин Тао откроет рот, чтобы поздороваться, Кохана крепко обняла Нин Тао одной из своих рук.

Из вежливости Нинг Тао подняла руку и тоже обняла ее.

Джоанна отпустила Нин Тао и, кажется, что-то вспомнила: "Как ты сюда попала?".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Ты позволил мне просто стоять здесь и разговаривать с тобой?"

"Ой, простите, заходите." Джоанна ушла с дороги.

Нин Тао вошел в дверь: "Я прилетел на самолете друга, а затем взял такси по адресу, который вы мне дали. Я хотел позвонить тебе по дороге, но хотел сделать тебе сюрприз снова. Я просто подумал, что было бы плохо, если бы тебя не было дома, но мне повезло, что ты дома".

Джоанна улыбнулась и сказала: "Ты меня очень удивила, я специально ждала тебя здесь, обычно я здесь не часто живу, только когда уезжаю по делам, и обычно я живу с отцом на его вилле в пригороде".

"А как же твой друг?" Нинг Тао перейдет к делу.

Джоанна сказала: "После того, как ты согласилась выйти, я сказала ей, и она ответила на мой звонок и улетела, улетев прямо из Риттена, и уже должна была быть в Нью-Йорке". Я думал, что ты прилетишь только завтра, так что я не просил ее ждать тебя здесь, я позвоню ей сейчас и попрошу прилететь, пока ты сидишь".

Нин Тао подошел к дивану, разгрузил маленький сундук с лекарствами и сел.

Хотя она не назвала имени своей подруги, Нин Тао смутно вспомнила, что она упомянула слово "принцесса" и только что упомянула Руй Тянь. Она фактически выдала личность того тяжеловеса друга, Риттена, и Швейцария была всего в нескольких словах, немногие страны в мире сегодня, которые сохранили конституционную монархию, где король был верховным вождем страны, главнокомандующим вооруженных сил, и с королем пришли естественно принцев и принцесс.

Нин Тао взял свой мобильный телефон и ввел ключевое слово "Принцесса Руй Тянь" в строке поиска на Baidu, и большое количество содержимого, связанного с "Принцессой Руй Тянь" быстро всплыло на экране, с текстовыми новостями и картинками.

Нинг Тао нажал на кнопку, чтобы открыть сообщение для прочтения.

У нынешнего Риттен-Кинга Кагутальмана две дочери, старшая по имени Салин Талман, которой около тридцати лет. Другой, поменьше, по имени Гулитарман, всего двадцать три года. Две принцессы были увенчаны своим братом, принцем Иосифом Талманом.

Нин Тао посмотрел еще несколько твитов графического контента.

Принц Джозеф Талман - зрелый и стабильный человек, который часто активен в международных отношениях и увлечен общественными и благотворительными делами. Он имел чрезвычайно высокую репутацию в Rui Tian, и люди имели самый высокий аппетит к нему, чтобы преуспеть на троне.

Вторая принцесса Шарлин Талман - очень сдержанная личность, сделавшая карьеру генетика и опубликовавшая несколько весомых работ в престижных международных журналах. Несмотря на то, что ему около тридцати лет, он никогда не был женат до сих пор.

Маленькая принцесса Гулитарман - мятежная девушка, которая курит, пьет, неприлично одевается и увлекается вечеринками. Отрицательное о ней. О ней много новостей, но она делает то, что ей говорят, не обращая внимания на королевские приличия.

И Шарлин Талман, и Гулли Талман имеют светлые волосы, голубые глаза, высокое и хорошо пропорциональное тело, а также уникальную чувственность и красоту викингов.

Нин Тао мрачно сказал в своем сердце: "Друг Цяо Ханы - вторая принцесса, или маленькая принцесса"?

В этот момент Джоанна вышла из своей комнаты с улыбкой на лице: "Я уже говорил с ней по телефону, но ей так не повезло, она вывихнула ногу по дороге к машине и сейчас отдыхает в отеле, она пригласила нас к себе, если вы не против, подождите, пока я переоденусь, чтобы я мог пошевелиться".

Нинг Тао на мгновение подумал: "Хорошо, я пойду с тобой".

"Большое спасибо, а теперь пойдем удивим ее." Джоанна была в счастливом настроении.

Нин Тао осторожно сказал: "Цяо Хана, как зовут твоего друга?".

Однако Джоанна хитро улыбнулась: "Тао, не торопись, ты узнаешь, когда уйдешь, подожди меня немного, я пойду переоденусь".

Нин Тао сидел на диване с некоторой скукой, думая в сердце: "Так как вы так ценны, то мне не придется быть вежливым с вами, когда я буду собирать плату за лечение позже".

Большой или маленький?

Ему было все равно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0322 Благородный майор.**

Глава 0322 Noble Major A серебряный Rolls-Royce прибыл в отель Plaza на Пятой авеню, который пользовался репутацией одного из десяти лучших отелей в мире. Сложно судить, является ли этот рейтинг надежным или нет, но люди, которые могут здесь жить, - это действительно светские люди, богатые или благородные.

Йоханна передала машину обслуживающему персоналу, чтобы тот припарковался, и она отвезла Нинг Тао в отель.

Зал позолочен мраморной плиткой и колоннами, огромными хрустальными люстрами и стеклянными куполами, с их вездесущими цветами, делающими его похожим на дворец.

Нин Тао не только наблюдал за окружающей средой здесь, но и за людьми здесь, войдя в зал, он пробудил глаза и нос до состояния видения и обоняния и быстро пронесся сквозь всех. Это Америка, родина "Блэкфайра", и каждый его шаг должен быть сделан с осторожностью.

Взгляд Нин Тао быстро остановился на диване, где находились двое белых мужчин, оба в возрасте около тридцати лет и очень сильные тела. Но что заставило его опасаться и закрыть глаза, так это то, что оба мужчины носили оружие.

Точно так же, как Нинг Тао смотрел вон туда, белый человек также пошевелил глазами и посмотрел, а затем встал и пошел в эту сторону. Другой белый мужчина также встал с дивана и присоединился к своему спутнику в этом направлении.

Правая рука Нинг Тао опустилась вниз, готовая вытащить усовершенствованное баржевое ружье. В его талии застрял не только изысканный баржевый пистолет, но и небьющийся вентилятор и лезвие затмения, вплоть до названия вооруженного ремня.

После того, как он открыл каллиграфические свитки, он смог приобрести Технику ткачества из Небесных Сокровищ, но, к сожалению, у него в руке было только три духовных материала, и ещё четыре осталось. С полотном, сотканным из Небесного Сокровища, он не боялся воды и огня, и ему не нужно было так нервничать перед лицом неопознанных людей с оружием.

"Мисс Джоанна, вы наконец-то здесь". Человек, идущий в передней части линии вздохнул, а затем переместил глаза, чтобы посмотреть на Нин Тао: "Это врач из страны Хуа, о которой вы говорили"?

Джоанна сказала: "Да, он тот самый доктор Нинг, которого я рекомендовал."

"Почему так молодо?" Глаза этого человека засохли от допроса.

Нин Тао намеревался пожать руку и познакомиться с ним, и после того, как услышал это и подтвердил свой взгляд, у него даже не было интереса поздороваться.

Джоанна пожала плечами: "Какое это имеет отношение к молодости?"

"Я хочу, чтобы ты поговорил". Человек перешел в сторону.

"Тао, пожалуйста, подожди меня". Джоанна тоже подошла.

Нин Тао смотрел, как человек разговаривал с Цяо Ханой, они не ушли далеко, их голоса едва были слышны.

"Вижу, он просто интерн, только что окончивший медицинскую школу, он действительно хорош?"

Джоанна слегка прижала грудь: "Это не первый день, когда мы встретились, я стою прямо перед тобой, ты все еще хочешь усомниться в медицинских способностях доктора Нинга?"

"Прикоснется ли он к груди?" Человек спросил.

Джоанна сказала: "Конечно, это должно быть так, как врач и пациент могут не иметь физического контакта? Какие части нужно обрабатывать, и, конечно, с какими частями контактировать".

Глаза мужчины переместились на тело Нинг Тао, и в этот момент глаза были суровыми, с враждебностью и бдительностью.

Нин Тао в глубине души мрачно сказал: "Неужели этому человеку нравится эта такой-то принцесса? Ты слишком ревнуешь, не так ли? Если все так, как может жить врач-мужчина в акушерстве и гинекологии?"

"Решать ей, пойдем со мной". Человек сказал это и повернул в сторону лифтовой кабины.

Другой человек также взглянул на Нин Тао с инопланетным взглядом, и в его глазах был не только допрос, но, возможно, немного невысказанного презрения.

Это неудивительно, нося небольшой деревянный сундук с лекарствами, случайно одетый, еще так молод, мало людей в стране думают о нем, как о божественном враче, не говоря уже о врожденном чувстве превосходства сильна, чтобы лопнуть европейских белых людей.

Нин Тао просто улыбнулся, совсем не заботясь, и до сих пор молча следил за Кьяо Ханой в сторону лифтовой комнаты.

Между прогулками Цяо Хана подошел к уху Нин Тао и прошептал: "Этот парень - генерал-майор спецназа Руй Тянь, его зовут Галле Поче, его предок - дворянин Руй Тянь, он унаследовал рыцарское звание своего отца и является графом". Те, кто следуют за ним, должны быть его людьми".

Нин Тао просто слабо кивнул, и не удосужился спросить, является ли пациент, с которым он собирается встретиться, второй принцессой Руй Тянь, Солин Талман, или маленькой принцессой, Гулит Талман. Он думал о поездке в Италию после того, как закончил лечение этой пациентки принцессы, фрагмент черепа Чжу Хонъюй был самой важной целью этой поездки.

Лифт остановился на вершине отеля Plaza Hotel, где люди высокого положения всегда любят останавливаться на вершине, по другим причинам, кроме того, что они чувствуют себя высоко над остальными и имеют больше вид.

Перед дверью одной из комнат стоял статуэткальный белый мужчина с кругом проводов для наушников вокруг уха. Не догадываясь, Нин Тао также знал, что его пациент был в комнате за телохранителем спецназа.

Харлепош Йохана и Нинг Тао подошли к двери той комнаты, протянули руку помощи, постучались и сказали пару слов.

Женский голос, говорящий на языке Риттена, пришел от двери.

Нин Тао мог понимать английский язык, и не было проблем с общим общением, но Руй Тянь не мог его понять.

Глаза Харлепоша снова упали на глаза Нинга Тао и сказали по-английски: "Доктор Нинг, мы проведем проверку вашей безопасности, пожалуйста, сотрудничайте".

Нинг Тао нахмурился на это: "Проверка безопасности"? Это тонкий способ сказать "обыскать"? Я врач, а не подозреваемый, и у вас есть два варианта, либо впустите меня, либо посмотрите, как я уйду, какой вы выберете?"

Харлепоче замер на мгновение, он, очевидно, не ожидал, что молодой врач из Китая, чтобы поговорить с ним в таком тоне. Отложив свою должность в спецназе "Руй Тянь", одного его потомственного рыцарства было достаточно, чтобы завоевать чье-либо уважение, но он не почувствовал ни малейшего уважения со стороны этого молодого китайского врача.

После двух секунд молчания в глазах Харлепоша появился намек на гнев: "Что ты сказал?".

Нинг Тао сказал слабо: "Думаю, я высказал свою точку зрения, похоже, ты сделал свой выбор, так тому и быть, до свидания".

Сказав это, Нинг Тао повернулась и ушла.

Харлепош отругала: "Остановись!"

Нинг Тао совсем не обращал на него внимания и не останавливался на достигнутом. Если бы не эта зацепка по Марии, он бы вообще не приехал в США, что бы какой-нибудь чамакаллитский самец искал его для лечения или увеличения груди, он бы приехал в Китай с другой стороны. Он приехал в Нью-Йорк только как транзитный пункт, а так как принцесса Ритен была такой большой, то лучше было бы поехать во Флоренцию раньше, чем позже, если бы эта грудь не была увеличена.

Кьяо Хана забрал руку Нин Тао: "Тао, почему ты просто ушёл? Ты так легко перелетел из Китая, не жаль ли возвращаться в таком виде?"

Нинг Тао сказала слабо: "Это тоже не мое сожаление, это ее сожаление". Я думаю, что вы должны знать мои правила посещения и лечения больного человека, и нет никаких условий, о которых можно было бы говорить, если бы вы хотели, чтобы я увидел и вылечил больного человека".

Джоанна умоляла: "Я знаю твои правила, но все равно дай мне немного лица, я ценю свои отношения с ней, просто дай мне немного времени, я пойду поговорю с ней сам, хорошо?"

Только тогда Нинг Тао остановился на своем пути и кивнул.

В этот момент дверь в комнату открылась, и в нее вошла блондинка. Она была одета в длинное черное платье, ее длинные золотые волосы естественным образом падали над плечами, шелковисто-гладкие и эластичные. Ее лицо имеет ощущение чистых линий, которых нет у азиатских женщин, а ее тонкие черты очень впечатляют. Она была не менее метра восемьдесят пять в высоту, а на высоких каблуках выглядела на несколько сантиметров выше Нинг Тао. При таком росте пара длинных ног неизбежна, но самое прекрасное в ней - это не ее пропорции и длинные ноги, а шея. Ее шея была белой и стройной, как лебединая шея, а с голубым ожерельем из драгоценных камней она обладала благородным и прохладным воздухом.

Возможно, Бог дал ей красоту, а также немного неадекватности; ее грудь была настолько сплющена, что она была еще хуже, чем у некоторых толстых мальчиков, и описать их в терминах аэропортов вовсе не преувеличено.

Она вторая принцесса Ритена, Шарлин Талман.

Нин Тао видел фотографии, толкнутые поисковой системой Baidu и подтвержденные без сомнений. Твиты Baidu сказали, что она была в начале 30, но реальные люди думали, что она была максимум 25 или 26.

На самом деле, угадав личность пациента это просто вопрос множественного выбора с двумя вариантами, две принцессы, посмотрите на фото, у кого маленькая грудь, который, скорее всего, будет пациентом. Но проблема в том, что на фотографиях, толкаемых Байду, будь то Шарлинэ Талман или Гулли Талман, грудь может бегать за лошадью, смотреть на фотографию и разговаривать безмолвно.

Плоские сундуки, вероятно, генетическая проблема в семье Талманов.

Теперь кажется, что Джоанна и Шарлин Талманн - друзья по той же причине, что и "в одной лодке".

Глаза Шалина Талмана приземлились на Нинг Тао, и на мгновение в ее глазах промелькнул блеск беспокойства и разочарования.

Иоганна быстро подошла, слабый след огня в ее голосе: "Шарлин, что с тобой? Я уже говорил вам заранее, что доктор Нин - редкий божественный врач в Китае, и у него есть свои правила лечения пациентов, но мистер Аллебош хочет обыскать доктора Нинга. Мне потребовалось много времени, чтобы привезти доктора Нинга из Китая, а ваши люди так неприлично с ним обращаются, и теперь, когда доктор Нин уезжает, мистер Харлепош должен извиниться за свое поведение!"

Харлепош хладнокровно засмеялся: "Хочешь, я извинюсь перед этим желтокожим ребенком? Джоанна, ты шутишь?"

Фраза "мальчик с желтой кожей" раскрывает другую личность Харепоша - расистскую.

Китайцы в Европе и США, независимо от того, являются ли они богатой элитой или бедными людьми, работающими в ресторанах, всегда сталкиваются с расистами, подвергаются дискриминации и несправедливому обращению. Хотя международный статус Китая с годами улучшился, он не сильно улучшился. Уступает только чернокожим в списке дискриминации белых расистов.

Если это Галле Поче только потому, что его долг обыскать его тело, слова немного недобры к нему, но он не может притворяться, что не слышит его.

Нинг Тао пошёл в сторону Харлепоша.

Издевательство из углов рта Харлепоша: "Джоанна, ты это видела? Он вернется без моих извинений, я видел много таких людей, как он, разве не из-за денег?"

Шарлин Талман открыла рот и сказала: "Доктор Нинг, прошу прощения, можно?"

Нинг Тао сказал: "Мне не нужны твои извинения, но мне нужны его".

Сказав это, Нин Тао внезапно протянул руку к Харли Поче.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0323: Сидя на груди, половина цены за аугментацию**

Глава 0323 Сидя на груди, Длинная половина хочет денег. Не дожидаясь руки Нин Тао, чтобы поймать себя, или толкать, Харлепош был впереди кривой, схватив руку Нин Тао и скрутив ее в правильном направлении. Это очень простой ход в грэпплинге, но это плавный и естественный ход со стороны его людей, с агрессивной эстетикой.

Однако, рука Нинг Тао не двигалась.

Арлепоче замер на мгновение, затем снова увеличил свою силу, и даже все его тело движется в направлении анти-суставной, желая сломать руку Нин Тао.

Однако, руки Нинг Тао все еще были морщинистые.

Всем присутствующим Нин Тао чувствовал себя как чугунный чугунный чугунный чугунный манекен, в то время как Харлепош изо всех сил пытался сломать чугунному человеку руку.

"Ублюдок!" Раздраженный, Харлепош отпустил запястье Нин Тао, затем сжал кулак и подернул его к щеке Нин Тао.

На этот раз, однако, Нин Тао не дал ему еще одного шанса, и захваченная ладонь протянулась вперед и слегка прикрепилась к груди Харлепоша, а затем оттянулась назад.

Ничего себе!

Вся одежда на разрезанном теле Харлебо оставила ладонь Нинг Тао, и даже ни одного куска ткани, чтобы прикрыть его уродство, не осталось. Даже это, включая кожаные туфли и носки на ногах, не ускользнуло от того, что его тянуло!

В мгновение ока Харлепош превратился из современного аристократа в первобытного человека.

Всё случилось так быстро, что до тех пор, пока Харлепош не раздетался, он ничего не почувствовал. Он даже забыл, где прикрывать, и просто глупо стоял, с ужасом глядя в глаза Нин Тао.

"Ой!" Шарлин Талман только потом вернулась к себе с испуганным криком и обернулась.

"Ублюдок!" Харлепош ворчал и подсознательно потянулся за своим пистолетом, только чтобы обнаружить, что это была его задница, которую он трогал, а не пистолет.

Двое из людей Харлепоша вытащили оружие одновременно.

Фигура Нин Тао покачалась, и ладонь ножом порезали сонную артерию телохранителя спецназа, разрезав руки мгновенно падающего в обморок телохранителя спецназа, и врезались в другого телохранителя спецназа, который уже вытянул с собой пистолет.

Телохранитель спецназа имел в руках пистолет, но не осмеливался стрелять, потому что все, что он мог ударить, это его товарищ солдат, а не китайский ребенок, который был ловким до точки зрения быть больше, чем блоха.

Однако в этот момент колебаний Нин Тао уже доставал до пятки и качал кулаком по голове.

Телохранитель спецназа инстинктивно пытался уклониться, но как его скорость могла быть быстрее скорости кошачьего удара когтем. Не успел он отвернуться, как уже ударился головой и упал на землю взрывом.

Если у него в руке нет пистолета, то Нинг Тао все равно может играть зажигалку, но его рука держит пистолет, тогда неудивительно, что Нинг Тао играл в черном. Этот удар, по крайней мере, незначительное сотрясение мозга!

Харлепоче был совершенно ошарашен, а "желтый мальчик" во рту дал ему самый сильный шок в его жизни. Речь шла не только о том, чтобы в одно мгновение вытащить из его тела всю одежду, но и о боевых способностях этого "желтокожего мальчика". Вы знаете, что двое мужчин, которых он привез с собой, являются лучшими спецназовцами в Руй Тяньском спецназе, и даже тысяча спецназовцев не могут выбрать одного мастера, но этот "желтокожий пацан" сбил двоих за один ход!

Иоганна же, с другой стороны, была чисто ошеломлена и замерзла на месте, не зная, что сказать.

Тогда Нинг Тао и сказал: "Не нервничай, если бы я хотел тебя убить, ты бы давно умер". Затем он пошевелил глазами, чтобы посмотреть на голого графа, и медленно сказал: "Теперь я чувствую себя немного более комфортно, так что мне не нужны твои извинения".

Харлепош только затем отступил и околесил, чтобы забрать свою одежду, чтобы скрыть свой позор. Его подходящая винтовка была на ремне и в пределах досягаемости. Но теперь у него не хватило смелости потянуться за пистолетом.

Настроение Шарлин Талман немного стабилизировалось, и она посмотрела на Нинг Тао с неописуемым вкусом в глазах: "Только что.... это было волшебство?"

Нин Тао сказал: "Слово "магия" более уместно, магия - это что-то настолько западное, что я никогда в это не верил".

Шарлин Талман полностью расслабилась: "Теперь, когда я полностью убеждена, что ты можешь исполнить во мне чудо, которое ты совершила в Джоанне, заходи, волшебный доктор Нинг".

"У меня есть свои правила посещения и лечения больных людей, и кто бы это ни был, он должен следовать моим правилам". Нинг Тао сказал.

Шарлин Талман сказала: "Я скажу, это не проблема, скажи мне, что они такое?"

Никому не разрешается присутствовать, когда я вижу пациента для лечения", - сказал Нинг Тао. Не задавай мне вопросов, пока Я исцеляю, и делай то, что Я тебе говорю".

"Это нормально, я могу подчиниться". Шарлин Талман сказала.

"Ну, тогда мы можем начать сейчас." Нинг Тао подошел к двери.

Первое, что со мной случилось, это то, что мне пришлось войти в комнату, но я подумал о "правилах" Нинг Тао, а потом остановился.

"Вы все оставайтесь там". Шарлин Талман оставила эти слова и закрыла дверь в комнату.

Комната за дверью просторная и декоративная, оформленная так, чтобы выглядеть как средневековая дворцовая спальня.

Нин Тао с первого взгляда просмотрел, убедившись, что там нет камер наблюдения или чего-то подобного, прежде чем пошевелить глазами, чтобы посмотреть на Салина Талмана сверху вниз.

Ноги Шарлин Талман стройные и круглые, голые телята - как пара увеличенных палочек для отбивных из слоновой кости в воздухе, а лодыжки - красиво вылеплены, без признаков растяжения. Кстати, когда он впервые увидел Шарлин Талман на высоких каблуках, Нин Тао знал, что она не вывихнула ногу, но не хотел "снисходительно" приходить к Иоганне на прием к врачу, поэтому он сам дал ему повод отправиться в поездку.

Подтверждая ситуацию, Нин Тао также был слишком ленив, чтобы быть вежливым: "Сними юбку, можешь держать нижнюю часть тела и лечь на кровать".

Шарлин Талман колебалась или делала, как ей говорили, как врач мог сделать что-то вроде увеличения груди через платье?

Подобно тому, как Шарлин Талман извивалась, чтобы снять свое длинное черное платье, Нинг Тао также начал выполнять свои предоперационные приготовления, в дополнение к двум аутентичным очарованию выщипывания, было что-то особенное.

Шарлин Талман легла на пушистую кровать с руками над аэропортом, где она могла бежать на лошади и нервно сказала: "Ваша операция будет больно?".

Нин Тао подошел к кровати и случайно положил на кровать маленькую коробку с лекарствами: "Моя операция не требует анестезии, и вы ничего не почувствуете". Вам также не нужно беспокоиться о том, что я использую такие материалы, как силикон, я буду извлекать жир из вашего тела и наполнять вашу грудь".

"Как ты это сделал?" Шарлин Талман не могла не попросить.

Нинг Тао слегка нахмурился.

Шарлин Талман внезапно вспомнила что-то и последовала: "Простите, я забыла ваши правила и не могу задавать вам никаких вопросов. Вы можете оперировать меня сейчас и, надеюсь, это будет так же хорошо, как и послеоперационные результаты Джоанны".

Нин Тао сказал: "Это стоит миллион евро, чтобы увеличить один, сколько ты хочешь?"

Шарлин Талмантл замерла на мгновение, и в ее сердце замерла плоть. Несмотря на то, что это была принцесса Руй Тян, цена одного-двух миллионов евро все же была для нее возмутительно дорогой.

"Это не то, что сказала Джоанна, она сказала, что твои деньги на консультацию даются свободно". Шарлин Талман сказала.

Нин Тао слабо сказала: "Я дружу с ней, но не с тобой". Вы не ответили на мой вопрос, вы Рон один или два? Если у тебя нет даже одного из них, ты можешь одеться, мое время дорого, и у меня нет времени торговаться с тобой здесь".

На самом деле, если бы он не узнал, что она не вывихнула ногу, и неприятности просто случились, он бы собрал немного денег, чтобы заплатить за консультацию, но она была такой большой и не остановил ее телохранитель, так что он все равно должен был быть вежливым с ней?

"Ты..." -Салин Талман была немного зла: "Миллион евро за миллион евро!"

Нин Тао улыбнулся: "Значит, ты пойдешь в легкое?"

Шарлин Талман чуть в обморок не упала от слов: "Два, конечно! Кого ты когда-нибудь видел с увеличенной только одной грудью?"

Мерцание гнева вспыхнуло в ее глазах, и что-то, казалось, было решено в ее сердце.

Это решение неизбежно связано с высокими медицинскими расходами, если она не даст его к тому времени, Нинг Тао тоже ничего не сможет с ней поделать. Но Нин Тао притворился, что не видит, как ее настроение меняется в этот момент, и он медленно взял в руки небесную иглу из маленькой аптечки.

"Хорошо, назовите двоих, я вас прооперирую." Слова упали, и Нин Тао поднял руку и воткнул иглу в голову Салина Талмана.

С намеком на духовный шок, Шарлин Талмантон упала в обморок.

Нинг Тао отошел от руки Шарлин Талман, прикрывавшей аэропорт, и подлинный выщипывающий талисман засиял на пустом месте и вклеил его. Затем запустите духовную энергию и скандируйте мантру, чтобы перенести жир на бёдра и малый живот к этому собранию.

Увеличение груди происходило из рук в руки на глазах у Баву, и через несколько минут жир, перенесенный из бедер, бедер и маленького живота Шарлин Талман, был в аэропорту слева от нее.

Не природный, но красивый с природой.

Нин Тао сложил использованный выщипывающий талисман и положил его в маленькую аптечку. После этого он влил еще один миг духовной силы в Небесную Иглу на голове Салина Талмана.

Вибрировал намек на психическую энергию, и Салин Талман проснулся снова. Она увидела Нин Тао, стоящего на краю кровати, но только для одного взгляда, и после одного взгляда ее глаза последовали и переместились к ее груди. При таком взгляде она не могла не выпустить испуганный звук: "А!"

За дверью появился нервный и обеспокоенный голос Харлепоша: "Шарлин, с тобой все в порядке?"

Шарлин Талман сказала янгским голосом: "Я в порядке, не волнуйся".

За дверью снова царила тишина.

Шарлин Талман посмотрела на Нинг Тао: "Почему ты только на полпути?"

Нин Тао передал Салину Талману, на котором был написан номер его банковского счета, общую наклейку с рецептами, которая была изготовлена уже давно.

"Чтобы не дать тебе сбежать после операции, ты отдаешь деньги до того, как ты сделаешь это с другой стороны." Нинг Тао сказал.

"Ты... Я принцесса Руи Тянь, и ты на самом деле беспокоишься о том, что я изменяю!" Голос Шарлин Талман ревел от тревоги.

Нин Тао слабо сказал: "Даже если ты и король Руй Тянь, на моем месте то же самое". Неважно, если ты не ударишь по деньгам, этот я дам тебе зря, как друг, друг, пока".

Сказав это, он действительно пошел за маленьким сундучком с лекарствами, чтобы уйти.

Шарлин Талман схватила Нинга Тао за руку одной рукой: "Дай мне номер счета!"

Она намеревалась не отдавать деньги за клинику, даже если это в конечном итоге мешало достоинству королевской семьи, отдавать будет только несколько тысяч и десять тысяч евро, но не ожидала, что Нин Тао будет половину увеличения груди, а также сказала, что зря давать один, большой почти ничего, как она до сих пор выходит на встречу с людьми! Это как сидеть на груди за полцены!

Нин Тао передал обычную наклейку с рецептами Шарлин Талман: "Бей деньги".

Как это сказать, как кислым кажется быть мостом!

Если в будущем вы столкнетесь с таким пациентом, постучите в него!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0324 Раковый пациент?**

Глава 0324 Раковый пациент? Операция скоро закончилась, а аэродром Шарлин Талман полностью исчез, были построены два современных, величественных терминала. Тем не менее, ее бедра, бедра, маленький живот и талия стала стройнее. Это не только влияет на ее фигуру, но и дает разобщенное ощущение зрительного воздействия, сексуальное еще, еще более интенсивное.

В мире есть только одна такая операция по увеличению груди, Нинг Тао.

Однако, если заклинание, которое использовалось для увеличения груди, было проинструктировано предшественником, который изобрел заклинание выщипывания, то я боялся, что доска для гроба не может быть покрыта.

Нинг Тао оторвала Небесную Иглу на голове Салина Талмана, и именно в этот момент высвободилось мерцание духовной силы, пробудившее ее мозг.

Шарлин Талманойо открыла глаза, ее зрение опустилось, и через секунду она отрастила рот: ''Ура! Мой..."

Слишком много волнений, она была безмолвна.

Нин Тао сказал: "Я извлек жир из твоих ног, бедер и талии, а также из твоего маленького живота, который можно пополнить за это время, потребляя больше высококалорийной пищи с высоким содержанием белка".

"Как ты это сделал? Это невероятно". Шарлин Талман села с кровати, пара лазурно-голубых глаз уставилась прямо на Нинг Тао, взгляд, который, казалось, пронзил разум Нинг Тао и выкопал все секреты.

Нин Тао, однако, не обращал на нее внимания и продолжал собирать свои вещи.

"Что это на мне?" Шарлин Талман изменила вопрос.

Нинг Тао сказал: "Это токсины и вредные бактерии в твоем теле, иди в душ, мне надо идти".

"Это невозможно, ты можешь поговорить со мной? Я генетик, и я знаю, что происходит с моей грудью, но как тебе удалось перенести лишний жир из моего тела в мою грудь, а также удалить токсины и вредные бактерии из моего тела?". Глаза Шарлин Талман были наполнены умоляющим и запутанным божественным светом.

"Генетика"? Я ничего не знаю о генетике, но я знаю, как увеличить грудь, и этого достаточно. Вот и все, до свидания, принцесса Шарлин." Маленький сундук с лекарствами, который нес Нинг Тао, направлялся к двери.

"Я дал тебе столько денег, а ты даже не хочешь сказать мне почему?" Шарлин Талман выпрыгнула из постели с намеком на гнев в глазах.

Нин Тао повернулся головой назад и сказал в обморок: "Если бы не тот факт, что ты друг Цяо Ханы, эта часть твоих денег не стоила бы мне денег".

Шарлин Талмантон замерла на месте.

Два миллиона евро, это пятнадцать миллионов в китайской валюте. Пятнадцать миллионов не стоят его денег.

Но как только Салин Талман был ошеломлен и ошеломлен, Нинг Тао уже подошел к двери. Он открыл дверь в свою комнату и вышел.

За дверью Харлепош уже был одет в свою одежду, и двое ошеломленных телохранителей спецназа не спали. Эти три человека, набравшие не менее шестисот фунтов, внезапно увидели Нинг Тао и подсознательно сделали шаг назад.

Зрение Нинга Тао заперто на троих, если бы они сделали еще один шаг, он был бы больше, чем просто в нокауте.

В конце концов, Харлепош и двое других охранников спецназа не осмеливались делать опасные ходы и просто сделали шаг назад.

Тогда Шарлин Талман завернулась в банное полотенце и погналась за ней до двери: "Доктор Нинг, вы просто уйдёте?"

За исключением Нинг Тао, все глаза были собраны на теле Салин Талман и снова на ее груди.

Бывший аэродром исчез, а его размеры и высота оказывают сильное визуальное воздействие.

Джоанна, в конце концов, прошла через это и не была так удивлена, она улыбнулась и сказала: "Послушай, Шарлин, теперь ты можешь полностью похвастаться своим телом в бикини на пляже. Запишитесь на прием, давайте вместе пойдем на пляж и заткнемся ребятам, которые над нами смеялись".

Но Шарлин Талман, казалось, не слышала, что сказала Кохана, ее глаза никогда не покидали Нин Тао, ее глаза горят: "Доктор Нин, я приглашаю вас в гости на Руй Тянь".

"Простите, мое время драгоценно, и у меня его сейчас нет." Нинг Тао вежливо отказался.

Шарлин Талман осталась непоколебимой: "Ну, я скажу вам правду, есть пациент, который хотел бы, чтобы вы его увидели. Может, у него и нет столько денег для вашей клиники, но у него есть коллекция антиквариата из Китая, которая вас заинтересует".

Нин Тао в глубине души интересовался, что это за антиквариат, но ему было стыдно спросить еще раз и просто спросить: "Что это за болезнь у твоего друга"?

"Рак". Шарлин Талман сказала.

Лоб Нинга Тао слегка нахмурился, так как до сих пор не лечил онкологического больного, и это был первый раз, с которым он столкнулся. Как только обнаруживают онкологические заболевания, их обычно госпитализируют на химиотерапию, некоторые из них даже отказываются от лечения, идут туда, куда хотят, едят то, что хотят, и наслаждаются "счастливым" временем перед смертью.

На самом деле, нет смысла искать его, Чен Пинг Дао однажды сказал, что Первичный Рецепт Дана может лечить только другие болезни, кроме неизлечимых, и если это неизлечимая болезнь, как рак, то она не будет излечима. Люди, у которых есть рак, кажется, понятно, как люди, которые пошли в Книгу жизни и смерти в Аиде, все с красными крестами, как легко можно вылечиться?

Шарлин Талман сказала: "Ты врач, это твое право по рождению - исцелять и спасать людей, а теперь к тебе за помощью приходит пациент, ты собираешься отказаться?".

Нин Тао собрал свои мысли и сказал: "Почему ты думаешь, что я могу вылечить такую неизлечимую болезнь, как рак?".

"Я верю, что ты можешь творить чудеса", - сказала Шарлин Талман.

"Какой вид рака у этого твоего друга, ранняя, средняя или поздняя стадия?"

"Поздно".

Нин Тао не мог не смеяться с горечью, и он знал, что если еще рано, то этот ее друг определенно решит пройти химиотерапию в больнице. Сейчас он настолько продвинулся, что больница больше не может его лечить, что она решила дать ему попробовать.

Шарлин Талман сказала: "Я вижу, что ты не из тех, кто отступает, не так ли?"

Нин Тао сказал: "Не надо провоцировать меня такими словами, я могу пообещать поехать на Руй Тянь и увидеться с твоим другом, но я не могу обещать, что смогу вылечить его, плюс у меня есть одно условие".

"Какие условия?" Шалин Талман напряглась необъяснимым образом, ни за что другое, только потому, что ее только что зарезал Нинг Тао за два миллиона евро.

Нинг Тао сказал: "Разве у тебя нет специального самолета? Отправь меня во Флоренцию, в Италию, и я выполню поручение, а потом поеду с тобой в Ритен, чтобы вылечить твоего друга".

По дороге сюда он искал со своего мобильного телефона Baidu, это было восемь тысяч километров из Соединенных Штатов в Италию, в то время как это было только две тысячи километров, если он летел из Руй Тянь в Италию. У него не было бы другого выбора, кроме как лететь, если бы он поехал один, но, очевидно, он не мог купить билет и сесть на борт со своим паспортом, скрепленным фальшивой печатью. И когда Шарлин Талман предложила пригласить его на прием к нескольким онкологическим пациентам в Ритене, ему вдруг пришла в голову идея прокатиться.

Не задумываясь, Шарлин Талман сухо кивнула: "Да, мы можем сначала поехать во Флоренцию, а потом вернуться в Ритен, доктор Нин, когда вы хотите переехать?".

Нинг Тао сказал: "Чем быстрее, тем лучше двигаться сейчас".

Шарлин Талман сказала: "Нет проблем, я приму душ, переоденусь в костюм, а потом мы поедем в аэропорт".

Нинг Тао кивнул: "Хорошо, я подожду тебя".

Шарлин Талман посмотрела на Джоанну: "Джоанна, зайди и сделай мне одолжение".

Джоанна с благодарностью согласилась и пошла за Шарлин Талман в свою комнату.

Шарлин Талман не закрывала дверь в комнату, но Харлепош поднялся и закрыл ее.

Нинг Тао на самом деле не собирался идти до конца, ожидая, что две женщины пойдут в туалет вместе, а затем Шарлин Талман попросит Джоанну дать ей два терминала для проверки качества. Возможно, они также сравнят, у кого лучшие результаты после операции. Что он там делает один? Итак, Харлепош на самом деле немного мелочен и ревнив.

"Ты не похож на врача". Харлепош посмотрел прямо в глаза Нин Тао, создавая впечатление, что его глаза, казалось, обладают сверхъестественной способностью обнаруживать ложь.

Нинг Тао улыбнулась: "Как должен выглядеть доктор в твоих глазах?"

"Во всяком случае, не такой, как ты". Харлепош сказал.

Нинг Тао засмеялся: "Если я не врач, то как ты думаешь, что это за моя личность?"

Гарлепош на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Агент или волшебник, но кем бы ты ни был, тебе лучше держаться подальше от Шарлин и не двигать злых мыслей, иначе я заставлю тебя пожалеть об этом".

Нин Тао слабо сказал: "Я вижу, что тебе нравится принцесса Шарлин, но позволь мне дать тебе совет: не все мужчины хотят тебя ограбить, если ты увидишь во мне соперника или врага, то я буду твоим соперником или врагом". Ты говоришь, что заставишь меня пожалеть об этом, но что, если это ты пожалеешь об этом?"

Губы Харлепоша шевельнулись, но, в конце концов, слова не прозвучали, хотя в его глазах была скрыта ненависть. Нин Тао раздевал его догола, оставив его терять лицо перед Салином Талманом. Еще более невыносимым было то, что он никогда не смотрел на тело Шарлин Талман, но Нинг Тао не только посмотрел, но и прикоснулся к нему! Может ли такое противоречие быть растворено одним словом?

Нин Тао посмотрел ему в глаза и не шевельнулся, но в глубине души сказал: "Если ты хочешь надеть зеленую шляпу, то надень ее, я никогда не видел такого дурака, который ревнует к доктору".

Было полчаса до того, как дверь в комнату открылась, и Шарлин Талман и Джоанна вышли из нее.

Шарлин Талман переоделась в непринужденную одежду и носила на ногах пару кроссовок, источающих юношескую чувственность, которая в начале тридцатых годов выглядела совсем не похожей на женщину. В частности, два новых терминала, с их стройной талией и длинными ногами, которые занимают две трети тела Билли, образуют привлекательную кривую, которая заставляет вас захотеть войти с ними в контакт через одежду.

Джоанна приехала в Нинг Тао: "Тао, я не поеду, у меня есть работа, когда ты вернешься, не забудь приехать в Нью-Йорк и искать меня, ты приезжаешь время от времени, я хочу показать тебе самые красивые пейзажи в Америке".

"Ну, я приду к тебе, если у меня будет время." Нинг Тао сказал. Дверь удобства была установлена, и это был всего лишь вопрос нескольких секунд, прежде чем он хотел прийти, но смотреть и то, что увидел и то, что не будет обойдено стороной.

"Пока". Джоанна обняла Нинг Тао.

Шарлин Талман прошла мимо Нинг Тао и Джоанны: "Да ладно, я сообщил капитану о подготовке к взлету".

Нингтао отпустил Джоанну и проследил за Шарлин Талман.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0325: Сделай это.**

Глава 0325 Приходите еще через 10 часов.

Флоренция, Италия.

Нин Тао вышел из отеля, где остановился, вызвал такси и велел водителю проехать к церкви Богоматери Сотни Цветов.

Водитель кабины был старше по возрасту, и автомобиль ехал стабильно и не очень быстро. Со старыми зданиями, выглядывающими из окон автомобилей, и небом, чистым, как голубая тряпка, город, некогда инкубировавший европейское Ренессанс, чувствует себя как искривление времени.

"Впервые в Италии?" Тишину в машине нарушил старый водитель, говорящий на ломаном английском.

"Ну, в первый раз". Нинг Тао сказал.

"Хочешь красоту? Чистая итальянская красавица, а не женщина из Восточной Европы". Доброкачественная улыбка появилась из углов старого водительского рта.

"Лучше не надо, я здесь только для того, чтобы насладиться видом." Нинг Тао был так смущен в сердце, что вежливо отказался.

Но старый водитель вручил Нин Тао визитку: "Вы, китайцы, стесняетесь, если хотите, позвоните по номеру выше, и я отправлю девушку в отель".

Нин Тао взял визитку, выданную старым итальянским водителем, не зная, лучше ли ее убрать или отвергнуть.

Моя семья так похожа на Джонса?

Такси подошло к церкви Богородицы Сотни Цветов, Нинг Тао дал проезд и вышел.

Впереди - Колокольня Джотто, мраморная башня из сливок, насыщенная зеленым и розовым цветом, которая расположена напротив близлежащего Собора Богоматери Цветов, одного из культовых древних зданий Флоренции.

Нинг Тао посмотрел на верхнюю часть часовой башни и в его голове прозвучала мысль. Вместо того, чтобы поспешить в дом, где остановился Хэнкс, он купил билет и поднялся по узкой лестнице к колокольне Джотто.

Идея в его сознании состояла в том, чтобы оставить кровавые замки в самых знаменитых древних зданиях мира и создать эксклюзивную сеть коротких путей. Позже, куда бы он ни захотел, он мог добраться до места назначения за считанные секунды. Раз уж мы во Флоренции, почему бы нам не оставить кровавый замок в колокольне Джотто?

Поднявшись на вершину, другая группа молодых пар направилась вниз, и Нин Тао прижался к стене, чтобы уступить дорогу, ожидая, когда молодые пары пройдут мимо, прежде чем продолжить свой путь вверх по холму.

Колокол висит на вершине колокольни Джотто, которой, как известно, тоже сотни лет, и покрыт следами эрозии возраста.

Независимо от того, насколько велико и прочно это присутствие, в конце концов, годы унесут его.

Нин Тао Си оглянулся вокруг и быстро поискал другого. Используя лестницу под ногами, он сделал три тщетных шага и прыгнул прямо на прочную каменную балку, которая повесила железный колокол, затем сдул пыль и укусил палец в подходящее место, чтобы нарисовать кровавый замок.

После покраски кровавого замка Нинг Тао вернулся на землю и встал перед окном, глядя на собор Богоматери 100 цветов. Этот огромный оранжевый купол является символом Собора Сотни Цветов Богоматери и одним из величайших шедевров европейского Возрождения. Затем он увидел дом, о котором говорила Мария, который находился на улице недалеко от церкви Богоматери Сотни Цветов.

"Зачем Хэнксу арендовать это место? Если бы он хотел избежать неприятностей, он должен был выбрать очень отдаленное место, это место - всемирно известная туристическая достопримечательность, но он отдаленно арендовал дом в этом месте, может ли быть... что череп где-то здесь, и он не осмеливается пойти и забрать его, но может ли стоять в доме, который он арендовал, и смотреть его?". Такая мысль внезапно вспыхнула в сердце Нин Тао, и его настроение не могло не взволновать.

Затем Нинг Тао покинул колокольню Джотто и воспротивился побуждению зайти в церковь Богоматери Сотни Цветов, чтобы проверить ее, и пошел прямо к дому, о котором говорила Мария.

Это было небольшое двухэтажное здание с вырезанной на дверных проемах эмблемой в виде радужки и цифрой 68 на табличке с дверью, все соответствует описанию Марии. Входная дверь небольшого здания была заперта, окна на первом и втором этажах были плотно закрыты, а шторы натянуты так, что изнутри невозможно было разглядеть.

Нин Тао подошел к двери и осторожно наступил на напольную плитку под ногами, он быстро нашел свободную напольную плитку, затем присел на корточки, поднял эту напольную плитку, затем нашел ключ, чтобы открыть дверь в небольшой впадине под плиткой.

Это место, чтобы спрятать ключ, сказала ему Мария.

Нинг Тао открыл дверь своим ключом и вошел внутрь. Перед ней была гостиная, не очень большая, с двумя наборами старых тканевых диванов. За диваном находился камин, в котором еще оставалось немного древесного угля и несгоревшая чистая древесина. Есть также некоторые приборы, но стили и модели довольно старые, и даже при включенном питании, я не знаю, будут ли они работать. Дом был покрыт пылью на полах и поверхностях мебели и бытовой техники, потому что никто не убирал его слишком долго.

Нин Тао поднял голову и посмотрел на балку комнаты, затем бросил ноги и сделал три шага в пустоту, поднимаясь по балке комнаты, как будто поднимаясь вверх по лестнице.

Пучки дома были покрыты пылью, а в незаметном темном углу лежал портсигар.

Нинг Тао переехал и вытащил спрятанный портсигар. Он вернулся на землю и открыл портсигар, в котором лежал сложенный лист бумаги. Он выдернул бумагу и открыл ее, и на ней было только одно предложение.

Содержание этого предложения переводится позже: зло, которое должно пройти через суд в конце концов.

Нин Тао не мог не морщить брови: "Всего одно предложение, что это за подсказка? Страшный Суд - это история в Библии, должен ли я искать подсказки в Библии? Хэнкс, Хэнкс, разве ты не знаешь, как написать точный адрес?"

Хэнкс, должно быть, знал, где спрятан череп, но он использовал такую расплывчатую фразу, чтобы описать "место сокровищ". Нетрудно было понять его первоначальные намерения, предположительно опасаясь, что кто-нибудь найдет череп, поэтому он использовал такую загадочную фразу, чтобы описать его. Неизвестный ему, однако, доставлял неприятности такому охотнику за сокровищами, как Нинг Тао, который никогда раньше не был во Флоренции.

Нин Тао выбросил портсигар и положил в него только бумаги. Он один раз взглянул на пыльный коридор, затем пошел по лестнице и спустился на второй этаж.

На втором этаже расположены три комнаты, две спальни и кабинет.

Нин Тао последовательно вошел в две спальни без всякого везения, и лучше было, чтобы он толкнул дверь кабинета.

В кабинете имеется множество коллекций книг различного рода. Письменный стол приставлен к окну, а шторы нарисованы, но если они есть, то чтение и работа за столом будут иметь достаточно света и вид на старый город Флоренции.

Нин Тао не спешил открывать занавеску, чтобы изучить воздух, но открыл маленький ящик для лекарств и вытащил небольшой фарфоровый флакон, содержащий остатки Предков Поиск Дан, откупорил флакон и налил остатки Предков Поиск Дан в небольшой фарфоровый флакон в руку, а затем пробудил нюхательное состояние носа и принял глубокий нюх.

После короткого периода "слепоты" на обоих глазах свет вернулся в поле зрения, и сцена перед нами осталась неизменной, но появился еще один человек.

Этот человек - Хэнкс.

Хэнкс стоял у окна, занавески были натянуты и слегка приподняты ветром. Через пещерные окна виден большой оранжевый купол величественного Собора Богоматери Цветов.

Глаза Хэнкса оставались неподвижными на куполе, не двигая мышцы.

Синхронизированные шепталы также уловили несколько звуков, которые попали в голову Нин Тао.

"Хэнкс, хочешь сахара в кофе?"

Это был голос Марии, и было ясно, как будто это было сказано, стоящей прямо там, где Нинг Тао.

"Мария, я должен вернуться в Америку, не хочешь поехать со мной в Америку?"

Это был голос Хэнкса.

Это закрытое пространство, и энергия, оставшаяся в душе, не рассеивается легко. По этой причине Нин Тао не спешил оттягивать шторы, и хотя Хэнкс оставил лишь смутную подсказку, у него был свой способ найти больше.

Эти разговоры, в которых Хэнк стоит у окна и смотрит на купол Собора Сотни Цветов Богоматери, явно не на одном и том же узле прошлого времени и пространства, немного звуковой дорожки, не синхронизированной с хронологией. Возможно, было чудом видеть людей в прошлом и слышать их голоса в прошлом.

Хэнкс внезапно повернул назад и посмотрел в сторону, где был Нинг Тао.

Но это был этот взгляд назад, Нинг Тао был ошеломлен при виде.

Это как смена лица в Сычуаньской опере. Очевидно, что это Хэнкс, но в мгновение ока он другой человек.

Этот человек, Нинг Тао, вовсе не был незнакомцем, это была женщина в красном.

Его лицо было красивым до крайности, его зеленые глаза, и глаза, которые вырвались из его розетки, казалось, острый меч с окаменелым волшебством, который мгновенно проник через тело Нин Тао, окаменел его!

Внезапно она открыла губы и дважды пошевелилась.

Шепот на запястье Нин Тао внезапно выпал снег, и голос странной женщины снова появился в его голове.

"Ты сделаешь это". Она сказала.

"Ты можешь говорить? Кто вы? Где ты?" Нинг Тао был несравненно взволнован, его короткое предложение вызывало сомнения.

Экран на мгновение вздрогнул, затем зеркало в целом рухнуло.

Кабинет был еще этот, но занавески были нарисованы, стол, книжные полки были покрыты пылью. Дневное солнце светило сквозь трещину в шторах, отбрасывая яркий брызг цвета на пыльный пол, выпавший из цвета, создавая впечатление старых фотографий, пожелтевших.

Нинг Тао был немым по крайней мере две минуты до того, как переехал, но его разум все еще был полон красного лица женщины и ее слова - вы приходите.

Иди сюда.

В какое место?

Ни за что не узнаю.

Нинг Тао энергично покачал головой, а затем снова ввел остаточный вариант аллергической реакции Предка Ищущего лекарства Дэна. После короткого периода "слепоты" на обоих глазах появилось новое зрение. Но маленького здания больше нет, и даже Собора Богоматери Цветов больше нет. Это был густой лес, и голый мужчина с длинными струящимися волосами сверлил дрова для костра. На его стороне все еще лежало его оружие, которое было каменным топором, отполированным в камень.

После захвата энергия души, оставшаяся в определенном пространстве, конвертировалась и потреблялась, хотя с точки зрения закона энергосбережения они на самом деле не исчезали, но захватить ее снова было чем-то трудным и сложным, чего он не мог сделать сейчас.

Нин Тао не осмелился ввести лекарственную аллергическую реакцию Remnant Edition Ancestral Search Dan в третий раз, и он поставил Remnant Edition Ancestral Search Dan подальше: "Если мне повезет найти этот череп на этот раз, я доработаю новый Ancestral Search Dan, и этот будет дан Цзян Хао, чтобы помочь ей повысить ее демоническую силу духа".

Он положил маленький фарфоровый флакон обратно в маленький сундук с лекарствами, затем подошел к окну и вытащил занавеску, как только смог.

Золотое солнце сияло на них лоб в лоб, наполняя их глаза золотистым сиянием. Огромный купол Собора Сотни Цветов Богоматери хорошо виден прямо через дорогу.

Намек на смех не мог не появиться из угла рта, он уже грубо догадался, где спрятан череп.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0326: Мутации обстоятельств**

Глава 0326 Ситуация Мутация Оставив маленькое здание номер 68, Нин Тао пришел в Кафедральный собор Сотни Цветов Богородицы, купил билет и вошел.

Церковь, которая была полна туристов, казалась тихой.

Через крыльцо Нин Тао продолжал идти вперед, его глаза были наполнены различными рельефами и фресками, связанными с библейскими историями, чувством истории и превратностей, а также чувством святости, характерным для религиозных святых мест.

"Сэр, вам нужен проводник?" Молодая блондинка подошла к Нин Тао с дружелюбной улыбкой на лице, по-итальянски.

Нинг Тао не понял, и улыбнулся неловко.

Молодая блондинка последовала за ним и снова сказала на довольно сыром китайском: "Сэр, вам нужен переводчик?".

Нин Тао взглянула на нее, эта молодая девушка в возрасте около двадцати лет, одетая в белую футболку на верхней части тела, пару джинсовых шорт со старой обработкой на нижней части тела, пару белых кроссовок на ногах, ее фигура была высокой, и лицо тоже было красивым. Ее предшествующее поле было нормальным, и у нее не было никакого опасного оружия, спрятанного на теле.

Нин Тао случайно сказал: "Ты тоже знаешь китайский?"

Молодая женщина улыбнулась и сказала: "Я учу китайский язык и интересуюсь китайской культурой". Я дам тебе бесплатного экскурсовода, чтобы ты мог поговорить со мной по-китайски, ладно?"

Нинг Тао кивнул: "Хорошо, но я не задержусь надолго".

Молодая итальянская девушка сверкнула хрустящей улыбкой в Нинг Тао: "Спасибо, сэр, меня зовут Оливия, сэр, как вас зовут?"

Нин Тао немного молчал, прежде чем сказать "Чжу Юаньчжан".

Оливия протянула руку Нин Тао: "Здравствуйте, господин Чжу, приятно познакомиться."

Нинг Тао улыбнулась: "Мисс Оливия, я тоже рад с вами познакомиться".

Когда они шли вперед, Оливия прошептала Нин Тао об истории и культуре Церкви Богоматери Сотни Цветов, а также о некоторых историях семьи Медичи во Флоренции. Ее уровень китайского языка не заслуживает комплиментов, но ее истории рассказываются ярко и забавно.

Нинг Тао просто слушала и время от времени общалась с ней.

Подойдя к концу зала, Оливия встала на колени перед статуей Иисуса, скрестила грудь и прочитала молитву на итальянском языке из своих уст.

Нинг Tao не преклонил колени для того чтобы поклониться Иисусу в его родном городе; он поднял его голову и посмотрел на большой купол над его головой. Там есть огромная фреска, размером не менее двухсот квадратных метров, со слоями, поднимающимися на вершину купола.

В этот момент Оливия встала, а также посмотрела на фрески внутри большого купола, она прошептала: "Это конец времени, работа, проделанная Вазари и Зукари вместе, им потребовалось семь лет, чтобы закончить эти картины".

Когда разум Нин Тао двигался, он вспомнил слова Хэнкса, оставленные на ноте, но его лицо было неподвижным, как он сказал: "Это захватывающе, эти мастера искусств имеют настойчивость и веру, что обычные люди не имеют".

"Хочешь подняться и посмотреть? Там есть лестница, по которой можно подняться, и прекрасная коллекция скульптур, включая работы Микеланджело". Оливия сказала.

"Ну, тогда иди и посмотри". Нинг Тао сказал.

Двое поднялись по лестнице и пошли за ними по лестнице. Оливия шла вперед, а Нинг Тао - сзади, ее пухлая форма, обернутая джинсовыми шортами, источала юношескую жару, которая заставила его заглушить еще несколько взглядов.

В этом священном месте, из-за этой пухлой, сексуальной формы, он не мог контролировать свою голову, чтобы думать о вопросе, который его угнетает. Ему за двадцать, у него есть наложница и девушка, но он все еще девственник. Почему это так, даже он не смог понять.

Более четырехсот лестниц идут до конца, но вместо вершины большого купола, это выставочный зал. Выставочный зал полон итальянского искусства эпохи Возрождения, с картинами и скульптурами. Некоторые из посетителей смотрели на произведения искусства, а некоторые из них выглядели как иностранные студенты из Китая, все молодые и говорящие тихо, некоторые на китайском, а некоторые на итальянском. Одна из женщин также носила логотип Флорентийской академии изящных искусств, и международные студенты были однозначно идентифицированы.

Нин Тао сместил глаза, чтобы посмотреть на Оливию, его взгляд немного незаметно изменился по сравнению с предыдущим.

"Господин Чу, почему вас так интересует эта церковь?" Встретив взгляд Нинг Тао, Оливия улыбнулась Нинг Тао.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Я просто блуждаю и не могу говорить о каком-то конкретном интересе".

Как раз тогда появился знакомый голос, говорящий по-английски: "Доктор Нинг, зачем вы здесь?"

Это голос Шарлин Талман.

Нинг Тао, однако, не оглядывался назад, все еще смотрел на Оливию.

Оливия не отреагировала особым образом, но сказала: "Господин Чжу, что вы хотите посетить, и если вы не понимаете, я могу вам это объяснить".

Шарлин Талман вышла вперед, а за ней - Харлепош и два охранника спецназа.

Только тогда Нинг Тао переключил свой взгляд на тело Салина Талмана и вздохнул: "Что привело тебя сюда?"

"Как можно приехать во Флоренцию и не прийти в эту церковь", - сказала Шарлин Талман. Она посмотрела на Оливию и спросила еще раз: "Эта молодая леди - ваша подруга?".

Нинг Тао сказал: "Только что познакомился".

Оливия покачала головой от вида смущения: "Простите, я не понимаю английского".

Нинг Тао улыбнулась: "Все в порядке, она моя подруга". Спасибо за представление, мне пора".

"Хорошо, пока". Оливия попрощалась с Нин Тао, а потом снова кивнула головой в приветствии Шарлин Талман.

Нин Тао подошел к выходу из выставочного зала: "Мисс Салине, пора возвращаться в отель".

Шарлин Талман нахмурилась: "Я только что приехала, я еще не закончила посещать эту церковь, возвращайся сама".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда я вернусь в отель и буду ждать тебя".

С этим он повернулся, чтобы уйти.

Харлепош посмотрел на спину Нин Тао, и в углу его рта появилась горькая улыбка: "Кем он себя возомнил, и если он хочет, чтобы мы вернулись, то должны ли мы следовать за ним? Самоправедные желтокожие".

Нинг Тао на самом деле слышал эти слова, но даже не вернул их. Выйдя из собора Сотни Цветов Богородицы, он на мгновение оглянулся вокруг, затем прошел по улице. Не уйдя далеко, он остановился, чтобы сфотографировать колокольню Джотто на свой мобильный телефон. Когда он закончил фотографировать, он сохранил свою позу, но быстро выключил экран, и темный экран превратился в зеркало.

Позади него остановился и мужчина средних лет с футляром для гитары, посмотрел на вывеску магазина, расположенного рядом с ним, и подошел к нему. Он был темнокожим, хорошо сложен, с кудрявыми волосами, немного мексиканского происхождения.

Нин Тао убрал телефон и продолжал идти вперед.

Белая женщина средних лет вышла из середины магазина, снова следуя далеко позади Нинг Тао.

Нин Тао увидел проекцию белой женщины средних лет из окна рядом с ним, и холодная улыбка появилась из угла его рта, но он не ускорился, все еще пробираясь сквозь улицу.

Через час Нин Тао прогулялся по нескольким улицам, а следовавшие за ним люди поменяли пять. Мексиканец, который первым проследовал за ним, вновь появился со сменной одеждой на теле, париком на голове и портфелем с гитарой в руке. Он даже накрасился, как будто изменился. Но сколько бы он ни накрасился, он не мог замаскировать запах.

На самом деле, под носом Нин Тао в состоянии запаха, он точно знал, где находятся остальные четыре человека и в каком направлении они движутся.

Все эти пятеро мужчин носили оружие на своих телах.

Пока отель, в котором остановилась Шарлин Талман, находился прямо перед ней, в дверь вошёл Нинг Тао. Далее, это был конец старого города Флоренции, а дальше - холм, покрытый густой растительностью.

Нин Тао шел вперед, в то время как тайно говорил в своем сердце: "У меня нет врагов в Италии вообще, и даже если бы у меня были враги, это были бы только люди из компании Black Fire Company". Я вошла в дверь удобства, почти не имея записи о въезде на таможне, и поехала с Йоханной в отель "Плаза", где остановилась Шарлин, который был бы отелем "Плаза", если бы мне пришлось найти место, где можно было бы сливать ее данные о местонахождении. Но, у Блэкфайра были глаза в отеле "Плаза", или кто-то намеренно слил мою информацию и местонахождение?"

Естественно, он снова подумал о Харлепоче, ревнивом майоре спецназа Ритен, потомственном графе.

Ещё один путь вперёд, и старый город остался позади.

Нинг Тао зарылся в лес гор, затем внезапно ускорился в сторону холмов за лесом и проскочил мимо. Под его ногами была лестница, а трава на земле была эквивалентна пружине для его ног. Его бег более ловкий и беззаботный, чем полет на траве в фильмах о боевых искусствах.

Пять сталкеров устремились из разных мест и окружили горы в полушарии. К сожалению, в этот момент они просто не смогли увидеть Нинг Тао, который бежал быстрее волка в горном лесу, и им просто не удалось догнать его.

Но Нин Тао не убежал далеко, и, побежав по склону, быстро остановился под высокой елкой. Он нарисовал усовершенствованное баржевое ружье и небьющийся вентилятор. После подготовки к бою он пробудил глаза и нос до состояния видения и обоняния, и в его глазах пять сталкеров, гнавшихся в горный лес, двигались сквозь него, словно пять разноцветных шаров. Кто был как далеко и какой запах давал его тело, все было под его контролем.

Среди пятерых не было недостатка в хороших преследователях, и это был мексиканец. Но, войдя в горный лес, он понял, что в горном лесу вообще не осталось никаких следов, и это дало ему ощущение, что это как их цель, что китайский ребенок превратился в птицу и улетел, как только он вошел в горный лес.

Мексиканец дал тактический знак остальным четырем сообщникам, сигнализируя об отдельном обыске.

Остальные четверо мужчин ответили толпами, обыскивая по отдельности оружие, оснащенное глушителями.

Мексиканец открыл свой портфель и вытащил из него микроштампу, также оснащенный глушителем. Пистолет-пулемет, микропрессованный дуло, обыскал холм.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0327 Охота за сокровищами в Древнем храме**

Глава 0327 Охота за сокровищами древнего храма Лес молчал, заход солнца блокировался холмами, а затененный свет холмов становился тусклым.

Когда мексиканец добрался до склона холма, он, наконец, нашел след, отпечаток ноги, расположенный у подножия высокой ели. Он склонился и проверил пальцы по грязи на отпечатках ног, проверяя их на влажность и твердость.

"Никто не может избежать моей погони, даже если ты лиса." Холодная улыбка всплыла по углам рта мексиканца, тех, кто думал, что им удастся спастись от его погони, как высока была трава на их могилах.

Ух ты!

Порыв ветра.

Холодная улыбка в углу рта мексиканца внезапно исчезла, и он яростно поднял голову, и в тот же миг с неба упал силуэт и одной ногой наступил ему на спину. До того, как у него появился шанс произвести какую-либо уклончивую реакцию, его лицо захлопнулось в отпечатки ног, которые он только что обнаружил, сильный шок и удар чуть не заставили его упасть в обморок!

Нинг Тао пнул мексиканца в руку миниатюрным ударом. Пистолет-пулемет выстрелил, затем схватил его за волосы и поднял голову с земли.

"Ты понимаешь английский? Отвечай на мои вопросы, если хочешь жить, или я убью тебя." Нинг Тао сказал.

"Фу!" Мексиканец утолил рот к земле.

Перед тем, как услышать "фу", скальпель вонзили в грудь мексиканца.

"Ты..." мексиканец в ужасе посмотрел на скальпель, проткнутый в грудь, а затем пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Нинг Тао, его глаза были наполнены страхом, испугом, неудовольствием и сожалением.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Думаешь, это фильм? Когда я говорю, что убью тебя, это значит, что я убью тебя".

Мексиканец упал на землю с закрытой грудью, с широко раскрытыми глазами и неспособным умереть.

Плюнуть - это рискованно, и иногда плевать не на плевок, а на жизнь.

Нингтао извлек из владения мексиканца паспорт, который был американским паспортом. Человек на фотографии - это именно тот мексиканец, которого он вытащил, имя можно проигнорировать, потому что мысль тоже фальшивая.

"Не исключено, что этих людей преследовали из Соединенных Штатов, а также возможно, что они были наемниками роты "Блэкфайер" в Италии. Если это последнее, то истинные преследователи Блэкфайра все еще должны быть в пути". Нин Тао вынес это решение на основании этого паспорта, а затем он достал у мексиканца коммуникатор для внутренней связи, карточку номера, которая открыла дверь отеля.

Нинг Тао положил коммуникатор обратно на тело мексиканца и оставил только карточку с номером.

Коммуникатор имеет потенциал для позиционирования, и его перенос определенно не является мудрым выбором.

Нинг Тао вырвал лезвие затмения из трупа мексиканца и вытащил его тело вперед, оставив на земле алое пятно крови, которое шокировало глаза.

Нинг Тао не ушел далеко, и после того, как он вышел примерно в десяти метрах от нас, он уронил тело. Затем, перевернувшись с ног на голову и найдя незапятнанный в крови камень, он нарисовал на камне кровавый замок, открыл дверь и вошел внутрь.

Через несколько секунд Нинг Тао появился на верхнем этаже колокольни Джотто.

Он вытащил тело мексиканца вверх по склону холма с единственной целью - послать другой стороне неверное сообщение о том, что он кого-то убил и сбежал вверх по склону холма. Из противоборствующих пяти, он убьет только одного, а остальные четыре будет принимать решение и передать ложную информацию, которую он хотел передать человеку, который приказал им, возможно, что Оливия, возможно, кто-то, кто никогда не появлялся, возможно, даже Николас Конти!

Для этого была только одна цель - фрагмент черепа нефрита Вермилион, спрятанный в соборе Богоматери 100 цветов.

Как фрагмент черепа Чжу оказался в соборе Богоматери 100 цветов? Ответ на этот вопрос может однажды всплыть, но не сейчас.

Нинг Тао стоял рядом с железными часами, его глаза вылезали через окно. В его глазах огненно-красный закат вот-вот погрузится в горизонт, а великий купол Собора Сотни Цветов Богоматери, казалось бы, был переправлен слоем золотой пыли, тем более священной.

К этому времени и кафедральный собор Сотни Цветов Богоматери, и колокольня Джотто уже давно прошли свое время посещения, и внутри них не было туристов. Вот почему он осмелился открыть удобную дверь и вернуться в колокольню Джотто.

Что дальше, так это ожидание, ожидание ночи.

В ожидании Нин Тао вытащил спасенную версию Предкового Искателя Дэна и вступил в реакцию аллергии на лекарства, активируя при этом функцию шептателя по захвату энергии души.

В его видении появилось неподвижное изображение.

Собор Богоматери Цветов был построен наполовину, и многие мастера работают на строительных лесах. На улицах стояли дворяне на высоких лошадях с охраной, нищие с разбитыми мисками, женщины продавали яблоки в бамбуковых корзинах, а дети в шутливой погоне.

Я не знаю, какой сейчас год, или как зовут этих людей, или какие истории у них есть на них, но будь они дворяне со свежей одеждой и сердитыми лошадьми, или нищие без одежды, все они спали под землей и делили тьму.

Внезапно зрачки Нин Тао устремились вправо, и в послесвете угла его глаза молча стояла рядом с ним женщина в красной одежде, глядя на строящийся за окном Собор Сотни Цветов Богоматери.

Нин Тао не осмеливался переезжать, он родился в страхе, что если он переедет слишком много, то чуть-чуть, она будет похожа на зеркало, разбитое камнем и разбросанное повсюду.

С такого близкого расстояния он даже мог видеть длинные ресницы на ее глазах и слегка невидимые поры на ее коже. К сожалению, он ничего не почувствовал на ней и не увидел ее предшествующее погодное поле.

Она существовала в прошлом времени и пространстве, возможно, просто фантом, иллюзия.

Эта сюжетная сцена похожа на картину, которая прошла сквозь время и пространство. Картина изображает пару, которая по каким-то причинам была разлучена, и которая здесь собралась, чтобы встретиться в этой жизни.

"Ты сделаешь это".

Шепчущие снежинки роились.

Ее голос также появился в голове Нин Тао, далеком и загадочном голосе.

В этот момент он был переполнен волнением. Он хотел поговорить с ней, чтобы избавиться от всех сомнений, которые он держал в сердце, но он боялся говорить снова, опасаясь, что как только он это сделает, она исчезнет.

"Найди меня".

Шепчущие снежинки роились.

Её голос появился в голове у Нинг Тао, и это был первый раз, когда она услышала что-то новое! Для него она почувствовала себя настоящей душой, стоящей рядом с ним и шепчущей ему!

Губы Нинга Тао дрожали, но он наконец-то сдержался и не заговорил.

Однако, несмотря на то, что он успел успокоиться, как статуя, женщина в красном все равно исчезла. Зрение прошлого за окном также исчезло, и его зрение вернулось в нормальное русло.

В колокольне Йотто царила тишина, и время, казалось, стояло на месте, больше не течет.

Нин Тао не вошёл в аллергическую реакцию Предков Дана снова, он просто стоял там, смотрел в окно на небо в неверии.

Иди сюда.

Найди меня.

Это были слова красноокрашенной женщины, и хотя он задавался вопросом, почему это происходит, он мог быть уверен, что действительно слышит ее голос и не галлюцинирует.

Однажды Нин Тао покончил с оцепенением, в углу его рта появилась горькая улыбка: "Я пришел искать тебя, но я даже не знаю, как тебя зовут, и не знаю, где ты, этот мир настолько велик, что есть еще миллиарды лет, где тебя найти".

Никто не ответил ему, только одинокие чувства сопровождали его.

Заходящее солнце погрузилось в горизонт, и темнота охватила небо и землю. Был зажжен уличный фонарь, а также зажжены старые и современные здания.

Ух ты!

Тень веревки прошла сквозь воздух и проткнула каменный кирпич в верхней части Собора Богоматери 100 цветов. Нин Тао схватил конец лекарства, собирая веревку, и прыгнул из окна в колокольню Чотто, его тело на мгновение поколебалось в ночном небе, и к тому времени, как он снова сделал паузу, его ноги уже были на вершине Собора Сотни Цветов Богоматери.

Нинг Тао собрал лекарственную веревку и нырнул в направлении Большого Купола. Подойдя к Большому Куполу, он прыгнул с лестницей у ног и ступил на дугу Большого Купола, чтобы подняться вверх. Большой купол, на который обычный человек не мог перелезть, был ничем иным, как слегка крутым холмом под ногами. Он не изучал легкое кунг-фу, но на данный момент его движения на Великом Куполе больше походили на легкое кунг-фу, чем на романы о боевых искусствах.

Через несколько вдохов Нинг Тао достиг вершины Великого Купола.

Вершина большого купола представляет собой белый шпиль из мрамора, а на вершине - золотая сфера, и крест, стоящий на золотой сфере. Основание имеет четыре полосы окон с подсветкой, которые также служат в качестве доступа для техобслуживания.

Нинг Тао воспользовался клинком Затмения, чтобы открыть стеклянную дверь и вошел в интерьер Большого Купола.

За стеклянными дверьми находится мезонин с узкой лестницей, спускающейся вниз. С одной стороны - наружная стена большого купола, а с другой стороны - внутренняя стена с нарисованным на ней "Судьбой судьбы", но "Судьба судьбы", нарисованный на внутренней стене, не виден с антресоли.

В мезонине не было света, он был черным.

Нин Тао вытащил тактический фонарик из маленькой аптечки и включил его, темнота в мезонине сразу рассеялась, он ступил на лестницу и осторожно спустился вниз. В процессе он пробудил способность носа нюхать.

Он ищет вещи, которые можно сделать без глаз.

Вскоре в его ноздрях зародился странный запах, и он ускорил темп, следуя за источником запаха.

Этот запах был запахом ладана перед Буддой.

До сих пор он нюхал этот запах только на фрагментах черепа Чу Хонъю. Итак, уловить аромат благовоний перед Буддой - это также зафиксировать фрагменты черепа на месте.

Недалеко вниз по дороге Нин Тао остановился и зажег тактический фонарик на каменной глыбе перед своим телом.

Аромат Будды Цянь Сян исходил именно из щелей в каменных изразцах.

Нинг Тао осторожно прижимал вдоль каменных кирпичей лезвием затмения, удаляя каменные кирпичи, и в снежном бревне льняная ткань вошла в его видение. Он положил каменный кирпич, протянул руку, вытащил белье и открыл его, обнажив фрагмент черепа.

На внутренней стороне фрагментов черепа - надписи, написанные благовониями перед Буддой, все с именем и дозировкой духовного материала.

Нин Тао посмотрел на него три раза быстро, запомнив содержимое перед тем, как положить кусочки черепа в маленький сундук с лекарствами. Затем он положил каменные кирпичи обратно и вернулся тем же путем.

Приближаясь к стеклянному окну, он внезапно остановился.

За окном никого не было, и было видно темно-синее ночное небо, вместе со звездами и луной, рассеянными по ночному небу.

Луна во Флоренции не более круглая чем луна в Китае.

После небольшой паузы Нин Тао подошел к окну и толкнул окно.

В тот момент вдруг вспыхнул силуэт, и волной руки черный пистолет побежал к голове Нин Тао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0328 Передовые средства эвакуации.**

Глава 0328 Современные средства эвакуации Пистолет представлял собой плотный лесной револьвер, оснащенный глушителем. Пистолет, маленький и нежный. Рука - это женская рука, это тонкое запястье с гладкой, нежной кожей.

Однако Нинг Тао не имел ни малейшего желания жалеть ароматного.

Холодная вспышка света.

Нюхать!

Не дожидаясь, пока женщина направит свой пистолет на Нинг Тао, скальпель застрял в запястье. Нервы были разрушены, и в сильной боли, ее правая рука не могла контролировать деликатный револьвер вообще. Пистолет выпал из рук.

Рука Нинг Тао схватила нежный густой лесной револьвер, а в следующую секунду дуло пистолета прижалось к груди женщины. В следующую секунду дуло пистолета было на груди женщины.

Эта женщина была никем другим, той самой Оливией, которая дала ему бесплатного гида. Однако, истинно ли это имя или нет, еще предстоит выяснить.

Лицо Оливии не было наполовину окровавленным, а ее голубые глаза были наполнены паникой. Она ожидала, что Нинг Тао вылезет из окна, и покорила его, как только он зарылся в него. Но я не ожидал, что повернусь, и это она была покорена. Ее запястье было проколото скальпелем, кровь текла, и резкая боль заставила ее хотеть кричать, но она не посмела. Что касается бесчувственных глаз Нин Тао, она не сомневалась, что как только она открыла рот, Нин Тао нажимает на курок и пуля пронзит ее сердце и убьет ее!

"Ты так хорош в этом? Моя леди-проводница". Голос Нинг Тао был холодным.

Оливия сделала сильный захват правого запястья, чтобы уменьшить потерю крови: "Я подумал, что ты вернешься, так что просто подожди здесь".

"Кто ты, черт возьми, такой?"

У Оливии шевельнулись губы, но ничего не было сказано.

"Эти пять человек в сговоре с тобой?" Нинг Тао снова спросил.

Оливия сухо закрыла рот.

Голос Нинга Тао был еще холоднее, когда он поставил револьвер с глушителем. Пистолет был направлен на грудь: "У меня не так много терпения, мой последний вопрос, если вы все еще молчите, я убью вас".

У Оливии снова шевельнулись губы, но до сих пор не вышло ни слова.

Нинг Тао сказал: "Вы все из Чёрной пожарной компании, верно? Кроме тебя и пятерых, сколько вас во Флоренции? Николас Конти в курсе ваших действий? У тебя всего три секунды."

Секунда прошла.

Прошло две секунды.

Третья секунда...............

Правый указательный палец Нинг Тао нажал на курок.

Оливия внезапно открыла рот и сказала: "Если ты убьешь меня, никто из этих четырех твоих друзей не выживет".

Пальцы Нинг Тао остановились.

У него не было друзей во Флоренции, но он знал, о ком она говорит. Четырьмя мужчинами были Шарлин Талман, Харлепош и два телохранителя спецназа.

В этой церкви из-за этого приветствия Шарлин Талман попала в неприятности. Он сказал ей вернуться в отель, но она его вообще не слушала. Теперь оказалось, что Шарлин Талман и Харлепош, а также два телохранителя спецназа попали друг другу в руки.

"Отдай мне свои вещи, и ты и твои друзья сможете оставить Флоренцию в живых". Оливия увидела намек на колебания в Нинг Тао и продолжала давить на него.

Нин Тао внезапно сдвинул дуло пистолета вниз, и одним нажатием пальцев пуля застряла в маленьком животе Оливии.

Оливия задушила ворчание и упала на большой купол. Ее тело скользило вниз, и она держала ее тело от скольжения вниз, не заботясь о боли, щелкнув по краю подоконника с единственной силой слева и справа она могла собраться.

Нин Тао вылез из окна, присел на подоконник, посмотрел на Оливию, которая хотела забраться наверх, и в тусклом состоянии сказал: "Как ты думаешь, сможешь ли ты угрожать мне этими немногими людьми? Больше всего я, как человек, ненавижу, когда мне угрожают. Я только что дал тебе три секунды, и три секунды уже давно прошли, и я спрашиваю тебя в последний раз, ты умрешь, или будешь молчать?"

Плотный лес на левом колесе. Мордочка пистолета опустилась низко над головой Оливии, медленно скользила по затылку, по белоснежной шее и, наконец, остановилась у шейного отдела позвоночника.

Оливия схватилась за край подоконника, чтобы не сползти вниз, пережила ножевое ранение и ощущение беспомощности, вызванное болью и кровопотерей стрелка, и, наконец, страх перед Нин Тао. Она наконец-то не смогла больше продержаться и открыла рот: "Тяни... я поднимусь, я... я не могу больше продержаться".

Нинг Тао холодно сказал: "Разве не здорово было бы упасть? Может положить конец страданиям. Интересно, разрывается ли твоя голова, как арбуз, когда она падает с такой высоты и ударяется о землю?".

"Мы из роты "Блэкфайер"..." фраза прозвучала незаметно, и левая рука Оливии больше не могла сжимать подоконник, ее тело скользило вниз по плитке.

Нинг Тао протянул руку Оливии и схватил ее за руку, потянув вверх и поместив на относительно просторный подоконник.

Оливия сильно задохнулась, грудь резко затянулась.

Нинг Тао ввела в свое тело след духовной энергии и помогла ей стабилизировать сердечную чакру: "Продолжай".

"У "Блэкфайра" есть филиалы во многих странах мира, и я... только член итальянского филиала... Я не знал, что Николас Конти тоже не пришел, я просто был под приказом, на задании..."

"Какой порядок, я хочу знать особенности."

"Следуй за тобой и прикончи тебя, когда найдешь фрагмент черепа".

"Кто-нибудь был послан из штаб-квартиры компании "Блэкфайер"?"

"Он прибыл час назад". Оливия сказала.

"Где заложники?"

"Айрис Отель, мы знаем, что люди особенные, никаких арестов, только контроль над местом, как только ты сопротивляешься... или пытаешься сбежать... снайперы будут стрелять... они умрут... ты не сбежишь."

Нинг Тао сказал: "Если я хочу уехать, никто в этом мире не сможет меня остановить". Вы должны внимательно прислушиваться к тому, что я скажу вам дальше, что я заставлю вас сделать, и я убью вас, если не сделаю одну вещь".

Оливия сейчас напряжена.

Голос Нин Тао был ледяной холодный: "Немедленно позвоните людям, которых вы установили в отеле, чтобы отступить, затем свяжитесь с людьми, отправленными из штаб-квартиры компании Blackfire и просто скажите, что вещи прибыли. Ты сделал эти две вещи, и я обещаю тебе, что ты будешь жить".

"Я не могу... Я просто маленький человек". Оливия сказала, закрыв глаза: "Если ты хочешь убить меня, то сделай это, я не буду винить тебя, это моя судьба".

Две слезы скатились с углов ее глаз, и это красивое лицо было похоже на мокрые лепестки, у кого будет сердце, чтобы убить такого бедного тиса?

Нин Тао вздохнул и пошевелил глазами, чтобы посмотреть в сторону гостиницы, где остановился Салин Талман.

Холодный свет внезапно пробил в маленький живот Нинг Тао.

Когда пальцы Нинг Тао двигались, пуф, прозвучал выстрел, и пуля застряла в сердце Оливии.

Левая рука Оливии опустилась, ее хватка за саблю затянулась. Подобно тому, как Нин Тао переместил глаза в отель, она вытащила военный нож, вставленный в внешнее бедро, она думала, что она воспользовалась возможностью убить Нин Тао, но не ожидал, что ее каждый шаг был в управлении Нин Тао, рука была еще более беспощадной, чем ее, даже не задумываясь.

Нин Тао выпустил еще один вздох, "Сочувствие Бо"? Думаешь, я не убью тебя только потому, что ты красивая? Ты слишком много думаешь об этом."

Способность человека противостоять искушениям уже давно сокрушила более 90 процентов людей в мире, несмотря на то, что каждый день его соблазняют два змеиных духа. Играть перед ним в такой трюк равносильно исполнению сладострастного танца перед слепым человеком, что совершенно бесполезно.

Внезапно раздался легкий звук со стороны колокольни Джотто.

Нинг Тао сдвинул глаза и посмотрел.

На крыше комнаты под колокольней Ётто стоял мужчина, высокий и худой, с чистым лицом и парой близоруких очков. В руке он держал пистолет, оснащенный глушителем, дуло которого было направлено прямо на грудь Нинг Тао.

Видя его лицо ясно, сердце Нин Тао чувствовал себя так, как будто его прикололи иголкой, а не за что-то другое, только потому, что человек, который направил на него пистолет был Лин Цинхуа.

Он спас Линь Цинхуа, все еще считал ее подругой, и неплохо провел время. Но теперь Линь Цинхуа наставил на него пистолет.

"Опусти пистолет". Линь Цинь Хуа сказал открыто.

Нин Тао горько смеялся и ослабил хватку пистолета, револьвера. Пистолет оставил ладонь и упал на маленький живот Оливии.

"Я не ожидал, что ты станешь таким злым сейчас." Голос Лин Цинхуа был холодным и ледяным, без намека на эмоции.

В голосе Нин Тао был намек на сожаление: "Ты ошибаешься, это ты стал безжалостным, Цин Ю невиновен, она твоя сестра, но ты забрал ее, где она сейчас?".

"Она все еще жива, не волнуйся об этом."

"Ты взял ее в "Блэкфайер"? Этого недостаточно, чтобы ты сам отправился в ад, чтобы тащить с собой сестру?" В голосе Нинг Тао был подавленный гнев.

"Как я уже говорил, она моя сестра, и ее дела тебя не касаются". Голос Лин Цинхуа все еще был холодным, как всегда: "Дайте мне куски черепа".

"А если нет?"

"Тогда ты умрешь". Линь Цинхуа внезапно нажала на курок.

Но в тот момент, когда он нажал на курок, давно устоявшиеся ноги Нин Тао наступили на подоконник, и все его тело свистнуло и выстрелило из купола, как стрела со струны!

Нажатие на спусковой крючок также потребовало времени, и этого немногого времени было достаточно, чтобы завершить мастерское выступление побега для врача культивирования, который овладел передовыми методами побега.

Пуф!

Тело Оливии, лежавшее на подоконнике, вздрогнуло, и Нинг Тао уклонился с дороги. Пули из пистолета Линь Цинь Хуа застряли в ее теле, но она их больше не чувствовала.

Тело Нинг Тао мгновенно повернулось и перешагнуло через Великий Купол, а затем полетело вниз к земле. Но не дожидаясь, пока его тело полностью потеряет контроль, его правая нога опять наступила на край большого купола, и его тело вдруг ускорилось, наклонно лететь к крыше здания через дорогу.

Бряк!

В мрачной аварии тело Нинг Тао сильно ударилось о крышу. Сильный шок и удар заставили его чувствовать себя тяжело, но это было только немного тяжело, и со случайной чакрой ауры, защищающей его тело, его внутренние органы и кости были целы и невредимы.

Фактически, с двумя усовершенствованиями до и после the俢 практики духовной энергии и очищения духовной энергии Тайцзи эндо-даном, его случайные посещения перестали быть первоначальными случайными посещениями, когда он был случайно избит, случайно дал машине врезаться, теперь можно также случайно прыгнуть из здания, что является более продвинутым случайным посещением.

В то время как Линь Цинь Хуа гнался за ним до края крыши, фигура Нин Тао уже была над крышей противоположного здания, а затем снова помахала рукой и исчезла. Он, не задумываясь, взглянул на землю и внезапно сделал вертикальный прыжок и прыгнул.

На несколько десятков метров выше, он сказал прыгнуть и прыгнуть.

Бряк! С тонущим звуком, Линь Цинь Хуа, чьи ноги коснулись земли, упал на землю с громкой аварией, его ноги деформировались Геркулес. Очевидно, что у него не было телохранителя Духовной Силы Чакры, как у Нинга Тао, но у него была своя. В следующую секунду после того, как он упал на землю, из его ног раздался хрустящий звук, и кости сломались и деформировали ноги, которые автоматически восстановились!

Текущий Линь Цинь Хуа не был Линь Цинь Хуа прошлого.

Он прыгнул с земли и не пошел за Нин Тао, но со скоростью скачущей лошади бросился в отель, где остановился Салин Талман.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0329 Я Красный Шарф.**

Глава 0329 Я Красный Шарф На крыше, Нинг Тао положил поднятую правую руку вниз.

Утонченный пистолет-баржа был в его руках, и один выстрел мог убить Линь Цинь Хуа, как он упал на землю со сломанными ногами и деформации. Тем не менее, в момент нажатия на курок, он колебался и смягчил свое сердце.

То, что заставило его бросить пистолет в руку, было не то, что плохая сторона отступила и хорошая сторона пробудилась, а эмоции. Его разум до сих пор помнит юношу, который докучал ему, чтобы он стал его учителем и учился у него божественному бессмертному искусству. Он без колебаний убил молодую и красивую жизнь, как Оливия, но когда пистолет был направлен на Линь Цинь Хуа, он стал мягким, только потому, что у него все еще была старая любовь в сердце.

Какая разница между человеком и хладнокровным животным, если тот, кто даже не помнит своей старой любви, кто говорит убивать, убивает?

"Надеюсь, это не в твоей природе, и если это так... я сам тебя прикончу." Нин Тао прошептал, казалось, что слова были сказаны как самому себе, так и Линь Цинь Хуа.

Он спрятал изысканное баржевое ружье и исчез в ночи одним прыжком.

Отель Айрис.

"Что с этим парнем? Телефон выключен, он же не мог попасть в аварию?" Немного расстроенная, Шарлин Талман захлопнула свой телефон на диване.

"Я не думаю, что он попал в какую-либо аварию." В голосе Харлепоша была нота сарказма: "Разве он не подцепил итальянскую девушку в соборе Сотни Цветов Богоматери, и я думаю, что в это время он занят этой итальянской девушкой".

Шарлин Талман сморщила нос: "Харли, он не такой". Бесспорно эксцентричный и даже раздражающий своим темпераментом, Рождение мы должны признать, что его медицинские навыки удивительны, и он является единственной надеждой профессора Яда. Я не думаю, что мне нужно рассказывать, насколько профессор Йодер важен для нас, не так ли?"

Харлепоче пожимал плечами: "Мы что, будем его здесь ждать? Шарлин, он не сказал, что собирается делать, сколько времени это займет, и если он останется здесь на месяц, мы будем ждать месяц? Если бы он ждал тебя, я мог бы ждать вечно, но этот некультурный парень, я бы разозлился, если бы подождал его еще одну минуту. Кроме того, у профессора Йодера больше нет времени ждать".

Шарлин Талман замолчала.

Бряк!

Внезапно за дверью раздался приглушенный звук.

"Кто?" Харлепош спросил затихшим голосом.

"Разве доктор Нинг не вернулся?" - сказала Шарлин Талман.

Никто не ответил за дверью.

"Шшш". Харлепош подарил Шарлин Таламби молчаливый жест, затем потянулся за талию и нарисовал его скрытое оружие.

Шарлин Талман затем закрыла рот, и ее поразило, что хотя Харлепош был порой необъяснимым, даже раздражающим, он все же был могущественным и заслуживающим доверия в этом отношении.

Харлепочепин поднял пистолет и избегал дверного проема, приближаясь к нему сбоку. Он не двигался быстро, осторожно.

Ничего себе! Оконное стекло внезапно лопнуло, и через окно вошёл силуэт.

Отверни тигра от горы!

Арлепоче резко повернулся, раскачивая руки и направляя пистолет в сторону окна. Но он все-таки опоздал на шаг, а разбиватель окон уже поймал Шарлин Талман.

Лин Цинхуа здесь.

Пистолет в его руке уже лежал на голове Шарлин Талман.

"Брось пистолет!" Харлепош рычал.

Тем не менее, Линь Цинхуа даже не отреагировал ни на что.

"Ублюдок! Я сказал тебе опустить пистолет!" Харлепоче направил свой пистолет на голову Лин Цинхуа, но он не посмел выстрелить.

Линь Цинь Хуа просто поднял Салин Талман вверх и заблокирован перед ним.

Бах!

Дверь в комнату была открыта.

Харлепош повернулся в панике.

Четыре стрелка прорываются через дверь.

Пуф, пуф!

Несколько пуль вылетели из разных мордочек и застряли в теле Харлепоша.

Кровь брызнула, и Харлепоче упал на землю.

"Нет" Сэрин Талман потеряла голос и закричала, слезы на глазах.

Линь Цин Хуа затянул руку, которая прижималась к шее Салина Талмана лицом, которое не было выражено, Салин Талман больше не мог издавать никаких звуков.

В комнату были также втянуты два сбитых телохранителя спецназа, и дверь в комнату была снова захлопнута.

Только тогда Линь Цинь Хуа отпустил Шалинского Талмана и медленно сел на диван, глядя на Шалинского Талмана, глаза были ледяными до глубины души, без малейшего намека на эмоции, как у человека, как глаза зверя.

"Кто вы... вы, ребята... именно?" Под страхом, голос Шарлин Талман дрожал.

Голос Линь Цинь Хуа был холодным: "Любопытство убьет тебя, ты уверен, что все еще хочешь спросить, почему это кто?".

Шарлин Талман глубоко вздохнула и набралась смелости сказать: "Я Шарлин Талман из Руй Тянь, я принцесса Руй Тянь, вы должны подумать о последствиях этого, еще не поздно остановиться".

Линь Цинхуа сказал: "Я знаю, что ты принцесса Руй Тянь, но наша цель - не ты, а другой человек".

"Другой человек... кто?" У Шарлин Талман было удивленное выражение лица.

"Нин Тао, доктор из Китая." Линь Цинь Хуа сказал.

Она думала, что это похититель пришел к ней, но она не ожидала, что это будет Нинг Тао. После короткого момента испуга она гневно сказала: "Тогда тебе следует пойти к нему, ах, зачем ты пришел сюда и убил мой народ"!

"Я уверен, что он вернется за тобой, вот почему я здесь." Линь Цинь Хуа сказал.

Эмоции Шарлин Талман немного вышли из-под контроля: "Я знаю его всего лишь день, почему ты так уверен, что он вернулся, чтобы спасти меня"?

"Ты заткнись нахуй!" Линь Цинхуа внезапно встал и ударил Салина Талмана по лицу пощечиной.

С хрустящим звуком, тело Шарлин Талман на метр восемьдесят было удивительно оторвано от земли и тяжело упало на кабинку с грунтом. Кровь капала из углов рта, и половина лица опухла, пламенная боль заставляла ее стареть.

Черный стрелок подошел к окну от пола до потолка и оттянул шторы назад.

Снайпер поднял левую руку и сделал жест "ОК" на крыше здания в ста метрах от другой стороны.

Стрелок средних лет положила алюминиевый чемодан на чайный столик, открыла его и развернула, толкнув перед Линь Цинхуа.

В футляре было старое двуствольное ружье с рунами, вырезанными в стволе, и аномальное тело, не из дерева или металла, а из своего рода кости. Еще более странным был тот факт, что на костях был прикреплен не только нефритовый мех, но и нефритовая плоть и кровяная ткань.

В металлическом корпусе также имеются две пули, боеголовки кристально чисты, а электроника хорошо видна внутри.

Это старинный булавочный пистолет, а пули в стиле Николаса Конти - технический булавочный пистолет.

Линь Цинь Хуа схватил дробовик и вдавил две пули в камеру.

Это был стрелок, двое - по обе стороны окна от пола до потолка, двое - по обе стороны двери.

Сеть неба и земли была сформирована в ожидании, когда Нинг Тао войдет в нее.

В то же время, улица.

Китайский юноша подошел к девушке, которая стояла на улице в ожидании гостя.

Девушка, которая была одета в тяжелый макияж и обнаженную одежду, увидела молодого человека из Китая, приближающегося к себе, и внезапно улыбнулась ему на лице, говоря на ломаном китайском: "Полный комплект, пятьсот евро".

Первоначально она брала только двести евро, но, увидев, что это китайский, ее пришлось удвоить.

Китайская молодежь подошла к девушке, вытащила евро в сто деноминаций, улыбнулась и сказала по-английски: "За долларовую монету".

Девушка замерла на мгновение: "Что ты делаешь?"

Молодежь Хуа Гуо сказала: "Если ты не изменишься, я найду кого-нибудь другого, кто изменится".

"Перемены". Как только девушка схватила евро в руки молодого человека, она открыла сумочку, достала презерватив и вручила его ему.

"Монеты"! Не презерватив, а как ты выучил английский?"

Девушка, которая, казалось, слышала это отчетливо, последовала за ней и вытащила из сумочки еще несколько монет номиналом в один доллар и пять долларов.

Молодой человек Хуа Го взял из рук монеты номиналом в доллар и пошел к телефонной будке вниз по улице.

Девушка замерла на полминуты, глядя на спину молодёжи Хуа Го, перед тем как появилась фраза: "Этот человек дурак?".

Этим человеком, был Нинг Тао, который был за пределами Небесного Закона и земной сети.

Нин Тао бросил монету в таксофон и позвонил: "Алло?". Полицейское управление Флоренции? Я звоню в полицию.........."

Кто сказал, что врач не может вызвать полицию?

В какой другой стране есть закон, по которому практикующие врачи не могут вызвать полицию?

На той крыше, наблюдая, как Линь Цинхуа бежит в сторону отеля Iris, он знал, что Линь Цинхуа задумал. Просто оставить все как есть, независимо от Шарлин Талман, было не в его стиле. Он подумывал о том, чтобы привести Бай Цзина, Цинь Чжуя и Инь Мо Ланя для участия в командном бою и уничтожения вражеских вооруженных сил. Но опять же, он не был уверен, что Николас Конти затаится поблизости и устроит ему смертельную атаку тайком. Поэтому было бы неразумно привезти одного из своих во Флоренцию для участия в полковой битве, и это было бы еще менее мудро, если бы он пошел один, чтобы спасти Шарлин Талман.

Самое мудрое - это позвонить в полицию.

Причина проста: Шарлин Талман - принцесса Швеции, той же самой страны ЕС, а принцесса союзника похищена на ее собственной территории, что невыносимо для Италии. Эта тревога, по словам полиции Флоренции, опасается, что специальные антитеррористические силы будут выведены из строя.

Хотя Линь Цинхуа потерял свою человечность и был равнодушен, и он, безусловно, имел мужество и решимость убить Солевого Талмана, но будет ли Николас Конти, который представлял компанию Blackfire, позволить ему сделать это? Как только он это сделает, он столкнется с возмездием со стороны царства Руй Тянь!

"Кто ты?" Голос итальянского дяди-полицейского пришел по телефону.

"Красный шарф". Нинг Тао сказал, потом повесил трубку.

Позвонив в полицию, Нинг Тао направился к высотному зданию напротив отеля Iris, который представлял собой многоквартирный дом.

Лифт остановился на верхнем этаже, а Нинг Тао вышел и подошел к лестнице, ведущей на крышу. По дороге на крышу он снял один из огнетушителей, который висел на стене.

Снайпер надувался на краю крыши, его левый глаз опирался на оптический прицел, а указательный палец правой руки защелкивался на спусковом крючке снайперской винтовки Barrett. Это клиническое состояние снайпера, и он держит его по крайней мере десять минут.

Внезапно его постучали по плечу.

Он подергивал голову, чтобы посмотреть, что происходит.

Огнетушитель разбился, врезавшись ему в лицо. Прежде чем он смог увидеть то, что напало на него, он потерял сознание в темноте на его глазах.

Нинг Тао снял коммуникатор со снайперского плеча, повернулся и ушел налево.

Красный шарф делает добрые дела и никогда не оставляет следов.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0330 То, что я не могу вынести, чтобы выбросить**

0330 Глава 0330 Что не вынести, чтобы выбросить напряженную, гнетущую атмосферу в комнате.

Десять минут или около того назад это было, десять минут или около того позже это все то же самое.

Женщина-стрелок средних лет была немного угрюмой, когда она пошевелила глазами, чтобы посмотреть на Линь Цинь Хуа, "Этот парень идет?"

Голос Линь Цинь Хуа был холодным: "Я знаю его, он никогда не оставит своих друзей, это его сила и это его слабость".

Женщина-стрелок средних лет: "Но..."

Линь Цинь Хуа отругала: "Хватит, ты сомневаешься в моей тактике?"

Стрелок средних лет, казалось, боялся Линь Цинь Хуа и после этого закрыл ей рот.

Атмосфера в комнате снова стала напряженной и депрессивной.

"Как я уже сказал, я ему не друг, и он не стал бы рисковать ради того, кого знает только день". Шарлин Талман нарушила тишину в комнате и осторожно сказала: "Но мы можем решить проблему по-другому, я могу заплатить выкуп за свою свободу".

Линь Цинь Хуа поднял ружье, которое он крепко держал в руке, и два почерневших дула были направлены на Салина Талмана.

Шарлин Талман закрыла рот.

Тик, тик, тик, тик..............

Коммуникатор, размещенный на журнальном столике, внезапно посылает запрос на связь.

Линь Цин Хуа подняла трубку коммуникатора и нажала кнопку подключения.

Голос пришел от коммуникатора: "Линь Цинхуа, еще не поздно остановиться".

Это был голос Нинг Тао, слабый, тон увещевания своему другу.

"Нинг Тао, я дам тебе пять минут, и дай мне эту штуку через пять минут, или я убью ее." Линь Цинхуа сказал, даже когда он стоял перед Нин Тао, его голос был все еще так холодно и без малейшего намека на эмоции.

"А потом убей меня, да?" Голос Нинг Тао.

"У тебя всего пять минут!"

Внутри коммуникатора Нин Тао вздохнул: "Ты уже не тот Линь Цинь Хуа, которого я знаю, почему бы нам не встретиться наедине и хорошо поговорить".

"У тебя сорок минут пятьдесят секунд".

Нинг Тао на мгновение замолчал и сказал: "Ну, у тебя осталось всего две минуты".

"Не думай, что я шучу с тобой, ты пытаешься заставить меня убить ее сейчас?" Линь Цинь Хуа встал и перешел на сторону Салина Талмана, положив дробовик в руку к голове Салина Талмана.

Шарлин Талмантон напрягалась и умоляла: "Не надо, не надо........."

Линь Цинь Хуа передал коммуникатор Салину Талману в рот и зарычал: "Нин Тао! Ты слышал ее голос? Я не верю, что ты Небесный Даосист, который не поможет, когда ты умрешь! Предупреждаю тебя в последний раз, приходи ко мне! Или я убью его!" Затем он толкнул дробовиком голову Шарлин Талман и гневно воскликнул: "Пусть идет!".

Эмоции Шарлин Талман вышли из-под контроля, взывая к коммуникатору: "Помогите, помогите, пожалуйста, помогите мне......"

Голос Нин Тао вышел из коммуникатора: "Поверь мне, все будет хорошо, я благополучно доставлю тебя на Руй Тянь".

Линь Цинхуа грубо оттолкнул Салина Талмана и гневно сказал коммуникатору: "Нин Тао! Ты правда думаешь, что я боюсь ее убить? Я убью ее сейчас, если ты мне поверишь!"

"Ты еще слишком молода, чтобы думать, что освоила мои слабости? Ты впервые шантажируешь меня с иностранной принцессой? Никакого опыта. Ты даже не можешь понять, кто ты, ты просто пешка Николаса Конти, который позволил бы тебе убить принцессу Руи Тянь? Ты все испортил, и я верю, что он даже не признает тебя таким. Пусть Шарлин Талман бежит всю жизнь, дружеское напоминание, что я позвонил в полицию". Голос Нинг Тао.

Лин Цинхуа замер на месте.

Четыре стрелка, охраняющие комнату, тоже были немного сбиты с толку.

Кто бы мог подумать, что Нинг Тао вызовет полицию?

Даже в кино сюжет не должен идти так!

Бибо, Бибо, Бибо.............

Пронзительный звук сирен доносился с улицы перед гостиницей "Айрис", а с неба доносился звук вертолетных винтов, перемешивающих воздух.

Линь Цинь Хуа пригнулся к окну от пола до потолка и взглянул, десятки полицейских машин уже прибыли в отель, вместе с несколькими бронированными внедорожниками, на которых ехали спецназовцы. Над гостиницей висели два полицейских вертолета, при этом пулеметчики у дверей салона были хорошо видны.

"Что теперь?" Женщина среднего возраста, стрелявшая из огнестрельного оружия, взволновалась и вырвала грязный рот: "Фарк! Этот парень действительно вызвал полицию!"

Линь Цинь Хуа вдруг подошел к Салин Талман, в этот момент его глаза были еще более злыми, чем зверь.

Внезапно зазвонил мобильник на теле Лин Цинхуа. Он остановился на своих следах и взял трубку.

Низкий, хриплый голос пришел с телефона: "Отпустите Салина Талмана, никого, кто участвовал бы в операции, ни одного".

"У Нинг Тао уже есть эта кость". Линь Цинхуа все еще не был мертвецки настроен на это.

"Он продолжит искать кости, а потом пусть, в конце концов, найдет меня здесь и выполнит мои приказы."

"Да". Лин Цинхуа ответил.

Другая сторона отключила телефон.

Линь Цинь Хуа убрал свой телефон: "Вы четверо пройдите, я возьму заложников, план действий изменился, нам нужно убираться отсюда".

Стрелки, которые охраняли обе стороны окон от пола до потолка, направились к двери.

Стрелок средних лет, стоящая в дверном проеме, потянулась к двери.

Линь Цинхуа внезапно и внезапно поднял французский дробовик и спустил курок.

Бряк!

Раздался сильный взрыв, и среди пламени и черноты противопожарного пламени четверо стрелков, собравшихся в дверном проеме и собиравшихся открыть его, чтобы убить всех, рассеялись, распылив стену из разбитой плоти!

Дверь в комнату также исчезла, и в стене комнаты появилось большое отверстие, в которое мог въехать пикап.

Сильный взрыв потрясла барабанные перепонки Шарлин Талман, черный азотный дым рассеялся, и она увидела ногу, упавшую на пол, и осыпавшиеся крошки плоти, покрывавшие стены противоположного прохода, один серый глаз уставился прямо на нее.

"А" закричала Шарлин Талман, потеряв сознание.

Линь Цинхуа (Lin Qinghua) положил законное оружие в металлический ящик и вытащил металлический ящик через простреленное открытое отверстие.

Его лицо, его глаза не были лицом Линь Цинь Хуа.

Полиция, спецназ из Флоренции ворвались в отель "Айрис".

Через полчаса.

Университетская больница Флоренции.

Из операционной вышло несколько медицинских работников, а один врач снял маску и с тяжелым выражением лица сказал: "Извините, мы сделали все, что могли". Несколько пуль попали в его легкие и одна ранила его легочную артерию, мы не можем вытащить эту боеголовку, так что идите к нему в последний раз. Если вам нужен священник, вы можете прийти ко мне в кабинет врача, и я сделаю соединение за вас".

Шарлин Талман упала обратно в кресло.

Полчаса назад полиция ворвалась в ту комнату и разбудила ее, а также обнаружила, что Харлепоче еще дышит, поэтому они отвезли Харлепоче в больницу для оказания первой помощи. Она держала в сердце блеск надежды, но теперь эта надежда также была разрушена.

Она знала, что Харлепоче был влюблен в нее и ухаживал за ней, и хотя она не приняла это, они выросли вместе и имели глубокую дружбу в конце концов. Для нее Харлепош был больше похож на своего брата, чем на Джозефа Талмана. Харлепоче собирался умереть, как она могла не грустить?

"Принцесса Чарлин, вы собираетесь в последний раз увидеться с генерал-майором Харли?" Ритен спросил консула в консульстве во Флоренции.

Также перед операционной находились несколько сотрудников консульства, у каждого из которых было грустное выражение лица.

Шарлин Талман встала со стула, вытирая слезы с углов глаз и делая глубокий вдох, прежде чем сказать: "Я пойду внутрь и проверю, как он, а вы оставайтесь снаружи".

В этот момент вдруг раздался голос: "Я войду и посмотрю, думаю, он все еще спасен".

Шарлин Талман в панике повернулась, и в ее поле зрения молодой китаец с маленьким сундучком для лекарств на спине пробирался к операционной.

Нинг Тао пришел.

Как только Шарлин Талман увидела Нин Тао, ее эмоции внезапно вышли из-под контроля, и она бросилась к Нин Тао, гневно сказав: "Ты даже вызвал полицию! Ты не боишься, что они убьют меня?"

"Разве ты не спасен? Процесс и путь не имеют значения, главное - результат". Нин Тао продолжил свой путь, и он подошел прямо к двери операционной.

Шарлин Талман внезапно протянула руку Нин Тао и схватила его: "Кто ты, черт возьми? Скажи мне!"

Нин Тао остановился на своем пути, "Ты уверен, что хочешь спросить меня об этом в это время? Важнее, чем жизнь Харлепоша?"

Шалин Талман был пробужден словами, а также понимая, что она делает глупую ошибку, она последовала и отпустила руку Нин Тао: "Быстро, быстро, спасите Харлей".

"Ты знаешь мое правило, следи за дверью, никто не заходит." Нин Тао оставил эти слова и пошел в операционную, закрыв дверь гладкой рукой и запирая ее назад.

На операционном столе сознание Харлепоша уже находилось в коматозном состоянии, а волнистая кривая символического сердцебиения на кардиомониторе становилась почти прямой, лишь изредка подпрыгивая немного.

Нин Тао подошел к операционному столу, протянул руку и прижал к груди Харли Поче, и в него влилили духовную энергию.

Кривая на мониторе электрокардиограммы внезапно взлетела до небес, и число сердечных сокращений перешло от однозначных до двузначных, непрерывно увеличиваясь.

Когда сердцебиение Харли Боче вернулось к 50, Нин Тао вытащил руку из груди Харли Боче, затем вскрыл маленький сундук с лекарствами и вытащил из маленького сундука с лекарствами настоящий выщипывающий талисман и прикрепил его к правой груди Харли Боче, в которой было несколько пулевых отверстий.

Духовная сила была инжектирована, мана активирована, Нин Тао плавно выщипал, и несколько боеголовок мгновенно покинули тело Харли Боче с выщипанной маной.

Кровь вытекла из раны.

Нинг Тао спустился на несколько небесных иголок, и кровь мгновенно остановилась. Затем он покормил Харлепоче еще один бутик первичного рецепта Дэна.

Через несколько секунд, Харлепош открыл глаза и увидел не врач, но Нин Тао, который, как будто он что-то понял, открыл рот: "Вы ... спасли меня?"

Нин Тао сказал слабо: "Эти шарлатаны сказали, что вы безнадежны, и сказали связаться со священником для вас, я сказал, что постараюсь". Не стоит благодарности, но помни, что ты должен мне свою жизнь".

У Харлепоша подергались губы и раздался слабый звук: "Спасибо".

Нинг Тао вытащил Небесную иглу, которая застряла в груди Харли Поша, и положил ее в маленький сундук с лекарствами, затем носил маленький сундук с лекарствами на спине и подошел к двери.

Горькая улыбка появилась из угла рта Харлепоша.

За пределами операционной произошла суматоха.

"Принцесса Шарлин, кто этот человек?"

"Врачи в госпитале сказали, что он все еще может спасти генерал-майора Харли?"

"Я не верю, что он вообще может это сделать, госпиталь поставил генерал-майора Харли лучшим врачом, он лучше, чем врач?"

"Давайте зайдем внутрь и посмотрим, он задержал нас от встречи с генерал-майором Харли в последний раз."

"Принцесса Шарлин...."...

Голоса раздражали Шарлин Талман, но она не знала, как их объяснить. Этот человек Нинг Тао, и его медицинские навыки были для нее загадочными существами.

Как раз в разгар шума, дверь в операционную внезапно открылась, и Нин Тао вышел за дверь.

Шарлин Талман поздоровалась с ними, с тревогой сказав: "Доктор Нинг, как там Харли?".

Нинг Тао сказал: "Вы все идите внутрь и посмотрите".

Голос Харлепоша внезапно раздался из операционной: "Шарлин.........."

"Ой!" Шарлин Талман повернулась и направилась в операционную.

Большая группа сотрудников консульства также с тревогой побежала в операционную.

Нин Тао подошел к концу пешеходного коридора, угол его рта с горькой улыбкой: "Становлюсь ли я все более и более хребетным членом организации "Красный шарф"? Парень, очевидно, был таким раздражающим, и я все еще пытался спасти его, и это было бесплатно".

Когда я увидел его в первый раз, я был слишком занят.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0331 Страстная принцесса**

0331 Глава: Страстная принцесса Вечерний морской бриз дует, неся с собой неповторимый запах моря. Нинг Тао стоял на балконе в старинной средневековой крепости с видом на старый город Шерлок. Средневековый замок, церкви, возвышающиеся шпили и пересекающиеся каменные улицы соединяют воедино старое здание, создавая картину, которая выглядит как шаг назад во времени.

Немного дальше - это вход озера Мерален в Балтийское море. Есть грузовые суда и рыболовецкие суда, а также парусники и круизные лайнеры, которые катаются по волнам на пересечении озер и морей, со стаями чаек, летящих в небе, окрашенными в золотой цвет заката. Также столица, Хокуто похожа на человека, бегущего с мешком на спине, промокшего в поту, но отчаянно пытающегося набрать темп, в то время как Шерлок похож на человека, идущего по морю, с медленным темпом и избалованным неторопливым темпом.

Но трудно сказать, какое место лучше, а какое - лучше, потому что у каждого есть стиль жизни, который ему нравится, и место, которое он считает своим родным городом.

"Доктор Нинг". Голос Шарлин Талман исходил из-за нее.

Нинг Тао убрал свой взгляд и отвернулся. Шарлин Талман подходила к нему со стороны гостиной, одетая в традиционный шведский костюм, в белой рубашке с длинными рукавами и широким воротником, в короткой синей юбке с фиолетовым рисунком на талии, очерчивающей стройную талию и отбрасывающей величественные изгибы груди. Ее голова была обернута синей банданой, вышита кружевом и имела экзотический вкус.

"Раньше я бы не осмелился так носить, моя грудь была слишком маленькой." Шарлин Талман улыбнулась и сказала: "Благодаря тебе, ты помогла мне вернуться к ношению одежды".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "После того, как потерянный жир будет приправлен, ты будешь в лучшей форме".

"Как ты это сделал?"

"Задай мне этот вопрос еще раз, я сказал, что это секрет, и поскольку это секрет, то есть причина, по которой его нельзя рассказать".

Шарлин Талман пожала плечами: "Ну, я не буду просить, пойдем со мной, я устраиваю званый ужин для тебя, моего отца и брата, и несколько дворян будут присутствовать, они хотят встретиться с тобой".

"Разве не для того, чтобы увидеться с каким-нибудь профессором?" Нин Тао сказал, что он не хочет присутствовать ни на одном званом ужине, на котором будут присутствовать короли, принцы и дворяне, это должен быть серьезный и официальный званый ужин.

Шарлин Талман сказала: "Профессор Яд не в Шерлоке, мой отец послал вертолет, чтобы забрать его, и я верю, что он приедет после ужина".

"Для меня большая честь присоединиться к вам за ужином." Нин Тао сказал, что больше не может найти причину отказать ей в приглашении.

"Так вот как ты собираешься пойти?" Шарлин Талман посмотрела на Нинг Тао с улыбкой на лице.

Нинг Тао, казалось, что-то понял и посмотрел вниз на свое тело, что показало, что одежда на его теле была грязной и на ней были пятна крови. После такой драки во Флоренции и нескольких раз катания по крыше он был невредим, но его одежда обязательно испачкалась. Это было действительно неуместно идти на званый ужин, на котором присутствовали король Руй Тянь и принц и дворяне, это заставило бы людей почувствовать, что ему не хватает уважения.

Нин Тао горько засмеялся: "Я так торопился, когда уезжал из Флоренции, что даже не успел купить комплект одежды, у вас здесь есть подходящая?".

Шарлин Талман хлопала в ладоши.

Вошла женщина в костюме придворной горничной, держа в руках набор ритских традиционных мужских костюмов.

Шарлин Талман взяла одежду из руки служанки, и с одним словом в Ритене служанка спустилась вниз.

Нинг Тао пошел за одеждой.

Но Шарлин Талман сказала: "Иди в свою комнату и прими душ, а я помогу тебе одеться". Это наше традиционное платье, немного проповедническое в том смысле, что ты не знаешь, как его носить".

"Ладно, сначала я пойду в душ". Нин Тао вышел из гостиной и пошел в свою комнату, затем снял грязную одежду и пошел в ванную.

Он вошел в ванную на передней ноге, а Шарлин Талман на спине.

"Чего она хочет?" Прицел Нинг Тао не мог видеть сквозь затуманенную стеклянную дверь, чтобы увидеть Салина Талмана, но мог пробудить оптическое состояние глаза, чтобы увидеть способность Салина Талмана видеть метеорологическое поле первым. В результате, он нашел Шарлин Талман, которая пришла и ушла в постель. Он вдруг понял, что она задумала, она не собиралась ждать его в утешителе, она спешила к его маленькой груди медицины. Он смеялся и качал головой, женское любопытство было очень сильным.

Внутри комнаты Шарлин Талман положила одежду на кровать, посмотрела на плотно закрытую дверь ванной, затем быстро подошла к маленькому сундучку с лекарствами и протянула руку, чтобы открыть крышку.

Крышка маленьких дотов пульсировала.

"А?" С удивленным видом на лице Шарлин Талман последовала за ней и с трудом открыла крышку коробки, в результате чего крышка маленького сундучка с лекарствами все еще пульсировала.

Почему мы не можем его обнаружить, если нет цепи?

Третья попытка провалилась.

Четвертая попытка, провалилась.

Пятая попытка, не удалась.

Шалин Талман была настолько подавлена, что подбирала маленький сундук с лекарствами Нин Тао и выбрасывала его в окно, но после того, как импульс, вызванный депрессией, прошел, она снова положила маленький сундук с лекарствами на кровать и пробормотала от недовольства: "Люди странные, даже сундук - это монстр!".

Дверь в ванную открылась, и Нинг Тао вышел, завернувшись в банное полотенце.

Шарлин Талман была немного запаникована, и ошарашена, чтобы встать прямо и встретиться с Нин Тао. Тем не менее, как она видела Нин Тао, один из ее лазурных голубых глаз стал неподвижным.

Тело Нин Тао имело почти идеальное ощущение симметрии, с гладкой и нежной кожей и твердыми, но не шероховатыми линиями мышц. Такое тело в сочетании с солнечным и красивым лицом, естественно, просто привлекает противоположный пол.

После короткого оцепенения Шарлин Талман произнесла восклицание: "Вау, я правда не могу сказать, что ты не выглядишь сильной в одежде, но ты выглядишь такой сильной со снятой одеждой, ты знаешь, о чем я думаю?"

"О чем ты думал?" Нин Тао спросил случайно, а потом подошел к одежде.

"Микеланджело, ты как произведение искусства, которое он вырезал", - сказала Шарлин Талман.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Это не так уж и преувеличено, да?"

"Я говорю о том, что я действительно чувствую в своем сердце". Потом она добавила: "Могу я осмелиться задать тебе вопрос?"

"Конечно, что ты хочешь спросить?" Нинг Тао посмотрел на нее, но в глубине души думал о том, как пригласить ее на свидание.

"У тебя есть девушка?"

Нинг Тао сказал: "Да, у меня две подружки".

"Два?" У Шарлин Талман было удивленное выражение лица.

Нинг Тао улыбнулась: "Что в этом странного?"

"Смогут ли они поладить?"

"Конечно, они могут, они отлично ладят." Нинг Тао сказал.

Взгляд разочарования снова пересекся с лицом Шарлин Талман: "Я собирался познакомить тебя со своей сестрой, но не знал, что у тебя уже есть две подружки. Тем не менее, неудивительно, что ты такой хороший и замечательный человек, что у тебя есть две подружки".

"Принцесса Шарлин, это........." Нин Тао сказал немного неловко: "Можешь выйти на минутку? Пойду оденусь."

Вместо того, чтобы уйти, Шарлин Талман схватила рубашку из кучи одежды: "Почему у тебя такая плохая память, разве я не говорил, это традиционная одежда, ты не знаешь, как ее носить, тебе нужна моя помощь".

Прежде чем слова успели упасть, она развернула рубашку и вышла вперед.

Сама принцесса Руициана была одета, так что она не могла оттолкнуть его, не так ли? Несмотря на то, что он чувствовал себя смущенным, он все равно шел навстречу ее движениям и с ее помощью надел рубашку.

Но как только он надел рубашку, банное полотенце, обернутое вокруг талии, вдруг расслабилось и было оторвано Салином Талманом...........

"Ой!" Шарлин Талман широко открыла рот, но глаза не моргали. Как будто он видел единорога, который олицетворял удачу в норвежской мифологии.

Нин Тао поспешно схватил одежду и заблокировал перед своим телом: "Принцесса Шалин, я сделаю это сам, ты жди меня снаружи".

"Простите, я думала, вы одеты... ну, встретимся снаружи." Шалин Талман тоже была слишком смущена, чтобы остаться, она подошла со стороны Нинг Тао, пара лазурно-голубых глаз внезапно повернулась за угол, и стрела, как правило, была пробита ножом в сторону спины Нинг Тао.

Нинг Тао повернулся в панике, но, к сожалению, на него все еще смотрели.

Шарлин Талман вышла за дверь с нормальной книгой и закрыла ее другой нормальной книгой.

Нинг Тао вздохнул с облегчением, горькая улыбка наполнила его лицо. Принцесса, которая так ела тофу, даже не знает, к какому двору обратиться.

Традиционные костюмы Руй Тянь на самом деле не были настолько сложными, и Нин Тао быстро надел их, и они хорошо сидят. Он вычистил содержимое своей грязной одежды, паспорта, бумажника, чего угодно, и в конце концов почувствовал презерватив, который получил необъяснимым образом. Он хотел выбросить его в мусорку, но каким-то образом он вернулся в карман брюк.

"Что я здесь делаю? Может быть, я чего-то ждал?" Сердце Нинг Тао также чувствовало себя странно за свои действия.

Открывая дверь в комнату, Шарлин Талман уже давно ждала у двери с улыбкой по углам рта: "Я действительно не ожидала, что это будет так хорошо смотреться на тебе, ты выглядишь как настоящий ритянин".

Нинг Тао улыбнулась: "Спасибо, пошли".

Шарлин Талман вывела Нинг Тао из комнаты, через высокий и широкий коридор, и вниз по лестнице.

На выходе с лестницы стояли два охранника в доспехах, и Салине Талман и Нинг Тао кланялись в салюте, проходя мимо них.

"Они - королевская гвардия и будут стоять на страже только для того, чтобы приветствовать важных гостей, а мой отец считает тебя важным гостем." Шарлин Талман сказала.

"Очень приятно". Нин Тао был вежлив, но тайно догадывался в своем сердце: "Не имея ничего предложить, может ли быть, что кроме лечения профессора по имени Яд, король Руй Тянь также имеет что-то трудно сказать?".

Теперь это типичное докторское мышление.

Спустившись по лестнице, Шарлин Талман снова привела Нинг Тао в другой коридор. По обе стороны этого коридора стояло больше охранников в древних доспехах, каждый держал копье. Этот образ производит впечатление присутствия на средневековом банкете.

На полпути к прогулке нос Нин Тао вдруг уловил странный запах, и он не мог не остановиться на своем пути.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0332 Таблица из еловой древесины**

Глава 0332 Деревянный стол из ледяного кедрового духа Запах, внезапно просочившийся в ноздри, был запахом прозрачного источника, уникального для ауры, запах, который встречается только в духовной земле и духовной древесине. Он был не очень сильным, но Нин Тао был очень чувствителен к этому запаху, и слабое чувство обоняния не могло ускользнуть от него.

Его сердце было озадачено, и он тайно сказал: "Может ли быть, что во дворце Руй Тянь есть духовная земля или духовный материал?".

Ментально размышляя об этом, он пробудил глаза и нос до состояния, когда смотрел и нюхал. Аромат этой слабой ауры ясной весны круто обрушился, и он последовал за источником запаха, чтобы увидеть.

Это была закрытая дверь, и нити ауры выплеснулись сквозь трещины. Обычные люди не могли запечатлеть его существование, но для него, за этой дверью, была велика вероятность того, что было спрятано большое количество духовной земли или какого-нибудь редкого и драгоценного духовного материала.

"Почему ты не уезжаешь?" Шарлин Талман интересуется туннелем.

Нинг Тао указал на дверь комнаты: "Что это за место?"

Шарлин Талман сказала: "Это королевская коллекция, не хочешь зайти и посмотреть? Сейчас немного времени до начала пиршества, и я могу показать вам, как это делается".

"Хорошо". Нинг Тао не мог ждать.

"Пойдем со мной". Шарлин Талман направилась к двери.

Королевская гвардия открыла тяжелую деревянную дверь для Шарлин Талман.

Нинг Тао проследил за Шарлин Талман внутри, и на пороге появился стенд с полкой, предназначенной только для коллекционеров. В коллекции представлены ржавые доспехи и оружие, изысканные скульптуры, ослепительный набор фарфора, ювелирные изделия и разнообразные артефакты.

Как Руй Тянь, так и Швейцария, как известно, являются постоянно нейтральными странами, сохранившими нейтралитет во время Первой и Второй мировых войн, а их земли не пережили войн, поэтому, естественно, сохранилось множество культурных артефактов.

Нин Тао совсем не был заинтересован в ослепительном массиве антикварных артефактов в комнате для сбора, и как только он вошел в комнату для сбора, он заблокировал источник своей ауры и пошел прямо к нему.

Это был старый стол, не вырезанный, неокрашенный и очень спартанский. На столе лежал стеллаж для оружия с томагавком на нем. Не знаю, сколько лет этой боевой машине, у нее нет пятна ржавчины, но лезвие было разрезано в нескольких местах.

"Что, тебя интересует этот боевой трах?" Шарлин Талман интересуется туннелем.

Нин Тао на самом деле не был наполовину заинтересован в боевом топоре на оружейной стойке, его интересовал стол, поддерживающий оружейную стойку и боевой топор. Это было просто, но драгоценно в его глазах. По зернистости древесины, запаху и цвету она соответствует характеристикам еловой древесины, задокументированным в "Каталоге духовной древесины", которая растет только в снегу и льду и должна укорениться в духовной почве. Если бы он мог получить свои руки на этом столе, он будет иметь все четыре из них, только три из них остались, чтобы переплетать одеяния.

Ткань, изготовленная по технике ткачества Тянь Бао, неуязвима для воды и огня, мечей и оружия, и всех видов яда, поэтому надевание ее означало бы еще несколько жизней.

Однако, несмотря на то, что он был взволнован, лицо Нин Тао оставалось неподвижным, как он сказал: "Этот топор настолько мощный, что у него должна быть какая-то история, не так ли?".

Шарлин Талман сказала: "Это называется "Штормовая битва", и мои предки использовали его, чтобы открыть ворота английских замков".

"Что это за стол, откуда он взялся?" Нинг Тао сказал ориентировочно.

Шарлин Талман на секунду подумала, прежде чем сказать: "Я не знаю, может быть, это осталось от той эпохи, это было здесь с тех пор, как я была маленькой. Как ты можешь быть в этом заинтересован, когда это так примитивно?"

Нин Тао сказал: "Мне не хватает подходящего стола в одной из моих клиник, он причудливый и хорошо вписывается в стиль моей клиники".

Шарлин Талман улыбнулась: "Тогда ваша клиника, должно быть, очень старая".

"Да, он очень старый". Нинг Тао сказал, что хотя неизвестно, когда родилась клиника Небесного форпоста, она, безусловно, старше любых артефактов в этом мире.

"Пошли, уже почти пора". Шарлин Талман сказала.

Нин Тао кивнул, но пробормотал в сердце: "Разве я не говорил это слишком эвфемистично, разве она не видела, что я хочу этот стол?"

Нарисовать кровавый замок посреди этой королевской коллекции и украсть стол ночью - самый простой и непосредственный способ попасть туда. Только что, глядя на стол, сделанный из дерева кедрового спирта со льдом, сердце Нин Тао тоже задумалось об этом. Но, в конце концов, так не получилось, как мог владелец клиники на небе быть вором? Если он хотел этот стол, у него был способ получить короля Руй Тянь, чтобы отдать его ему добровольно.

Покидая королевскую коллекционную комнату, одна из королевских гвардейцев снова закрыла дверь.

Нинг Тао оглянулся назад, затем проследовал за Шарлин Талман по коридору в Императорскую столовую.

Король Руй Тянь и принц еще не прибыли, но несколько дворян, которые были приглашены на праздник, прибыли раньше. Однако Нинг Тао никого из них не узнал. Он знает аллебочей только среди дворян Руй Тянь, но ублюдок не может сейчас оторваться от земли, ведь не ходил в клинику на лечение, даже универсальный медицинский навык не может позволить организму выстрелить несколько раз менее чем за сутки, он может оторваться от земли, ожить к ужину.

Глаза нескольких дворян собрались на теле Нин Тао, некоторые из них были полны любопытства и новизны, некоторые были слегка сомнительными или подозрительными, в то время как другие просто смотрели с бесформенными лицами. Они, очевидно, слышали о том, что произошло во Флоренции, и с первого взгляда увидели выщипанные вершины Шарлин Талман, и, естественно, были любопытны и имели некоторые подозрения насчет доктора из Китая.

Она познакомила Нин Тао с несколькими дворянами, и только потом узнала, что все эти, казалось бы, обычные дворяне имеют прославленное происхождение, некоторые предки были повелителями одной стороны, некоторые предки были военачальниками армии, а некоторые предки были важными министрами династии Руй Тянь. Теперь эти дворяне потеряли свои территории и права, и славу своих предков, но они также служили в правительстве и в армии, и были важными фигурами в Руй Тянь.

Нин Тао некоторое время общался с несколькими знатными особами, те, кто понимал английский язык, общались на английском, в то время как Салин Талман, не понимавший английского, выступал в роли переводчика рядом с ними.

Через некоторое время, с криком стражи, король Ритена Кагутальман и принц Иосиф Талман пришли в столовую.

Кагутальман, в традиционном платье, высокий и может быть слишком толстым, и ходить с несколько неловким и трудоемким видом.

Иосиф Талман, с другой стороны, был типичным скандинавским человеком, со светлыми волосами, высоким носом, крепким телосложением и глубокими, неземными глазами бирюзово-голубого цвета.

Глаза Нинга Тао снова упали на губы Какутармана, губы старого короля были темно-фиолетовые, это было проявлением того, что сердце не снабжалось достаточным количеством крови, а кровь не содержала достаточного количества кислорода. Он снова посмотрел на глаза старого короля, в которых были видны некоторые признаки отекания и сухости, что опять же стало причиной плохой работы печени.

Затем Нин Тао пробудил второе состояние глаз и носа, и в мгновение ока он ясно дал понять о здоровье Кагутальмана.

Шарлин Талман поднялась и обняла отца и брата, прежде чем представить его отцу и брату: "Отец, брат, это божественный целитель из Китая, Нин Тао".

Нин Тао взял на себя инициативу протянуть руку и вежливо сказал: "Приветствую вас, Ваше Высочество, очень приятно с вами познакомиться".

Кагутальман на мгновение засомневался, но все же протянул руку и мягко пожал ее Нин Тао - несколько неохотное выражение лица.

Затем Кагутарман сказал: "Доктор Нин, я надеюсь, вы позволите нам стать свидетелями чудес и величия древнего медицинского искусства Китая, и я надеюсь, что вы исцелите профессора Яда и совершите медицинские чудеса".

Нинг Тао сказал: "Я сделаю все возможное, но я не могу давать никаких обещаний, пока не увижу пациента".

Какутарман слабо кивнул, а затем ушел со стороны Нинг Тао.

Неуверенность Кагутальмана только что поставила Нинг Тао в неловкое положение, но он все же протянул руку Джозефу Талману: "Принц Джозеф, рад познакомиться с вами".

Джозеф Талман держал Нинга Тао за руку, но подошел к уху Нинга Тао и сказал: "Доктор Нинг, вы должны были сейчас сделать реверанс. Ты пожал руку отцу Моему, и из вежливости он не отказался; но ты вел себя неподобающе, и не учил ли тебя солевым манерам перед пришествием?".

Сердце Нин Тао изначально было просто немного смущено, в конце концов, Кагутальман был королем Руй Тянь, немного самовлюбленного поведения также было понятно, но Джозеф Талман увеличил этот вопрос, и даже указал, что у него нет манер.

Король большой?

Если бы Кагутальман или какой-нибудь царь был злым вождем одной из сторон, он, владелец Небесной клиники, тоже был бы истреблен!

Джозеф Талман снова сказал: "Также я слышал о том, что случилось во Флоренции, и я не знаю, какова ваша цель, но я должен предупредить вас, что если ваша цель - моя сестра, я дам вам совет, разбить эту мысль, пока не поздно, моя сестра и вы никогда не будете иметь такой возможности".

Джозеф Талман отпустил руку Нин Тао и сделал шаг назад, затем посмотрел прямо в лицо Нин Тао, как будто хотел увидеть свою реакцию.

Нинг Тао улыбнулась: "Спасибо, что напомнила мне, кто я, и за то, что заставила меня понять, как с некоторыми вещами справляться".

Джозеф Талман слегка замерз, он не ожидал, что реакция Нинг Тао будет такой спокойной.

Джозеф Талман посмотрел на Салина Талмана с намеком на предупреждение в его глазах, затем он тоже прошел мимо стороны Нинг Тао.

Шарлин Талман подошла к Нин Тао и тихим голосом спросила: "Что только что сказал тебе мой брат?".

Нинг Тао сказал: "Он спросил меня, уверен ли я в исцелении профессора Йеда, и я ответил "да"".

Не было необходимости говорить правду Шарлин Талман, которая совсем не интересовалась ею. Джозеф Талман думал, что он пытается забрать Шарлин Талман и дал ему тревожное предупреждение из защиты своей сестры, понятный мотив, но поведение было нелепым, и он совершил его, не приняв его лично от Джозефа Талмана.

"Вот и все, профессор Яд идет." Шарлин Талман сказала.

Нин Тао осторожно сказал: "Что он за профессор, даже твои отец и брат так беспокоятся о его здоровье".

Шарлин Талман собиралась что-то сказать, когда Джозеф Талман перебил ее: "Шарлин, пожалуйста, попроси доктора Нинга занять его место".

"Доктор Нинг, пожалуйста, займите свое место." Шарлин Талман сказала.

Нинг Тао проследил за ней.

Предсказуемо, какой это был скучный ужин.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0333 Глава Непрерывные кривые**

0333 ГЛАВА КОНТИНУУУС БЕНД В конце ужина пришел охранник и сообщил, что прибыл профессор Йодер.

"Доктор Нин, пришло время показать нам китайское медицинское искусство." Джозеф Талман посмотрел на Нинг Тао и сказал с улыбкой.

Слова на поверхности были вежливыми, не знаю почему, но из его уст можно было услышать вкус недоверия.

Нин Тао положил салфетку и встал: "Потом я вернусь в свою палату и принесу аптечку, а потом пойду проверю пациента".

Джозеф Талман улыбнулся и сказал: "Медицинский сундук? Нет, доктор Нинг, в этом дворце самое современное медицинское оборудование и лекарства в мире, не нужна медицинская грудь".

Нин Тао слабо сказала: "Мне не нужно медицинское оборудование, а лекарства, которые у вас здесь есть, если бы они были полезны, принцесса Шарлин не пригласила бы меня на лечение к профессору Йеду, не так ли?"

У Джозефа Талмана шевельнулись губы, и в его глазах промелькнул намек на недовольство. Врач из Китая говорил с ним в таком тоне. Тем не менее, его реакция была просто, никаких припадков, и он ничего не спорил с Нин Тао.

Нинг Тао продолжил: "Также, я должен напомнить вам, ребята. Я не ваш обычный врач, у меня есть свои правила, когда речь идет о посещении и лечении больных людей, независимо от того, в каком состоянии они обращаются ко мне за лечением, они должны следовать моим правилам".

Дворянин давно уже видел недовольство Джозефа Талмана и воспользовался случаем, чтобы сказать: "Не кажется ли вам неуместным, что вы, молодой врач, который даже не видел пациента, и мы не знаем, сможете ли вы вылечить профессора Яда, должны быть здесь, чтобы предложить нам правила"?

"Мое правило на самом деле очень простое, никому не позволено присутствовать, когда я вижу и лечу пациента." Нинг Тао сказал.

Джозеф Талмантон нахмурил лоб, он все-таки не мог удержаться: "Шарлин, ты уверена, что приняла правильное решение, приведя его сюда? Профессор Йодер очень важен для нас, и он предполагает, что мы не можем присутствовать. Этот доктор Нинг и вы знаете друг друга всего два дня, а вы даже не знаете, откуда он, вы просто так ему доверяете?"

Шарлин встала с некоторыми эмоциями: "Именно потому, что профессор Йад важен для нас, я попросила доктора Нинга приехать. Как хорошо он исцеляется, Харлепоче - свидетельство этого. К тому же, моя..." она подняла грудь, "моя грудь - свидетельство этого."

Джозеф Талман больше не мог контролировать свои эмоции: "Хватит! Тебе не стыдно? Упоминание об увеличении груди в таком случае может означать только то, что он пластический хирург".

Шарлин Талман спорит: "Так что за дела с Харли Поушем? Я действительно должен был привести его сюда с его кроватью, думаю, он бы тебя убедил!"

В этот момент Кагутальман слегка поднял руку: "Вы все остановитесь, мы все очень хорошо знаем ситуацию профессора Йада, несмотря ни на что, давайте дадим этому китайскому врачу попробовать, по крайней мере, до сих пор он давал нам луч надежды".

Одно дело надеяться на чудо, другое - задаваться вопросом, случится ли чудо.

Нинг Тао улыбнулась: "Я не уверена, что смогу вылечить болезнь профессора Яда, но я на сто процентов уверена, что смогу вылечить твою".

"Моя болезнь?" Кагутальман слегка замерз.

Джозеф Талман сказал: "О чем ты говоришь? Мой отец в добром здравии, и хотя ты гость, приглашенный обратно моей сестрой, не вини меня за грубость, если будешь продолжать в том же духе".

Король страны не может позволить, чтобы люди что-то говорили!

Нин Тао, однако, не принял близко к сердцу предупреждение Джозефа Талмана и сказал вяло: "Король Кагу, у вас была операция на желудке, вы удалили треть желудка, но вы все равно не можете сбросить вес. Сердце больше не может нагружать тело, оно с трудом поставляет кровь и не имеет достаточного количества кислорода, вы устали от нескольких шагов и всегда чувствуете сонливость и усталость в течение дня и хотите спать?"

"Откуда ты... откуда ты знаешь, что у меня был порез на животе? И откуда ты знаешь, что я устал?" Кагутальман сам знает эти симптомы, но это хроническое заболевание, которое является результатом вредных привычек, не может быть вылечено с помощью лекарств и инъекций.

Нин Тао сказал: "Наша китайская медицина имеет технику взгляда и зрения, я могу диагностировать ваше физическое состояние, глядя на ваше телосложение". Помимо проблем с кровоснабжением сердца и осветлением кислорода в крови, у вас также есть проблемы с печенью, которая становится больной, и мне не нужно делать ультразвук, чтобы убедиться, что у вас есть тяжелая жирная печень, но вы не можете вынести, чтобы опустить бокал вина или те вкусные жаркое, так что, как это происходит, у вас нет другого пути, кроме как пересадка печени. Только что, я спрашиваю тебя, ты смотришь на все и находишь свои глаза сухими, а зрение расплывчатым?"

Глаза нескольких дворян собрались на Кагутальмане, и Нинг Тао не сказал, что они не знали, что их старый король находится в таком плохом состоянии.

Кагутальман вышел из себя от удивления и улыбнулся: "Мой врач рассказал мне и об этих ситуациях, и для вас это показывает, что вы все еще очень опытны и наблюдательны в медицине, поэтому я спрашиваю вас, если бы вы пришли лечиться, как бы вы лечили?".

"Потеря веса". Нинг Тао сказал.

Джозеф Талман не мог не рассмеяться: "Ха, не знал, что ты все еще фитнес-инструктор".

Нинг Тао не слышал.

Кагутальман сказал: "Так что ты собираешься сделать, чтобы я похудел? Лекарства или физические упражнения, если бы я мог придерживаться их, ни одна из этих проблем со здоровьем, о которых вы говорите, не всплыла бы".

Нинг Тао сказал: "Это займет всего полчаса, и я сделаю тебя таким же худым, как и я".

Как только слова прозвучали, весь ресторан замолчал.

"Хахаха........................... Кагутальман тоже не мог не посмеяться, "Ты самый интересный доктор, которого я когда-либо встречал."

Однако реакция Иосифа Талмана была диаметрально противоположной реакции старого короля, его лицо дулось: "Это дворец Руй Тянь, а ты здесь, чтобы выставить себя дураком, оскорбляешь ли ты наш интеллект?".

Нин Тао не обратил внимания на Джозефа Талмана, когда смотрел на Кагута Талмана: "Король Кагут, если вы хотите попробовать, мы можем начать прямо сейчас. Разве вам всем не интересно, смогу ли я вылечить профессора Яда, чтобы вы могли сами проверить мои целительные навыки".

"Охрана!" Джозеф Талман рычал.

Двое королевских оруженосцев последовали за ними и пришли сюда, их доспехи издали хрустящий звук своими шагами.

Шарлин Талман беспокоилась: "Брат, что ты делаешь? Доктор Нинг - гость, которого я пригласил, а профессор Яд все еще ждет его!"

"Его личность не была расследована, его мотивы подозрительны, сначала возьми все под контроль, расследуй, прежде чем это сделаешь ты!" Реакция Джозефа Талмана была настолько ошеломляющей, что казалось, что он действительно чувствовал себя оскорбленным.

Нин Тао, с другой стороны, совсем не паниковал, а на его лице даже появилась улыбка: "Король Кагу, полчаса равны вину, еде, и счастливой старости делать все, что хочешь, хочешь попробовать"? Это последний шанс, который я даю тебе, и промаха больше не будет".

Боюсь, что это был первый раз в жизни Какутармана, что он услышал такие слова, и молодой врач из Китая, который был благородным королем Руй Тянь, сказал ему дать ему последний шанс.

Двое охранников пришли на сторону Нинг Тао, и следующим шагом был арест.

Но как раз тогда Кагутальман открыл рот и сказал: "Ну, я готов попробовать, но если ты этого не сделаешь, знаешь, с чем ты столкнешься?"

Нин Тао улыбнулась и сказала: "Я слышала, что в тюрьме "Руй Тянь" хорошо обращаются, и если у меня не получится, я хотела бы испытать жизнь в тюрьме "Руй Тянь"".

Джозеф Талман сказал: "Отец, ты..."

Кагутальман слегка поднял руку: "Я решил, дайте ему попробовать".

Джозеф Талман посмотрел на Нинг Тао и ничего не сказал, но глаза у него были холодные.

"Доктор Нинг, где вы собираетесь отдать мне мою потерю веса?" Кагутальман спросил.

Нин Тао сказал: "Комнаты, которые можно закрыть, достаточно, но..." была пауза перед тем, как он заговорил: "Я просто сказал, что у меня есть свои правила посещения и лечения больных людей, независимо от их статуса, они должны следовать моим правилам".

"Будьте уверены, я попрошу их подождать за дверью." Кагутальман сказал.

Нинг Тао сказал: "Еще один".

Кагутальман нахмурился: "Какие еще правила у тебя есть?"

Нинг Тао сказал: "Сначала мы должны получить деньги на диагностику".

Дворянин хладнокровно засмеялся: "Какой надменный китаец, осмелиться сказать такое здесь!"

"Сколько ты хочешь?" В голосе Кагутальмана был слабый гнев, и он вот-вот потерял терпение.

Тем не менее, тон Нин Тао был все еще пасмурным и легким: "Мне не нужны деньги, я просто хочу столик в твоей коллекционной комнате".

"Хочешь столик?" Какутармантон замер на мгновение, выражение удивления на его лице.

Не только Кагутальман, поворот был настолько большим, что все присутствующие были выброшены из автобуса. Включая Шарлин Талман, все думали, что Нинг Тао станет львицей большого открытия за высокую медицинскую плату, но не ожидали, что он попросит столик.

Если бы не этот стол из древесины ледяного духа, последовала бы Нин Тао за ними по такому большому кругу и растратила бы столько слов? Не говорите, что это синдром ожирения короля Руй Тяня, из-за такого отношения этих людей, даже если бы король Руй Тянь был на тонну тяжелее, он бы не потрудился бороться!

"Прямо посередине коллекционной комнаты, только что показанная мне Принцессой Шарлин, я увидел стол, который соответствовал моей клинике, и мне не хватает этого стола, так что я хочу этот стол. Если вы согласны, мы могли бы пойти в ту коллекционную комнату, где я могу побаловать вас". Нинг Тао сказал.

Кагутальман минуту молчал, прежде чем сказал: "Хорошо, я посмотрю, какой стол ты тоже хочешь".

Через несколько минут Нин Тао поднял свой маленький сундук с лекарствами и подошел к двери коллекционной комнаты.

Охранник открыл дверь в королевскую коллекционную.

Кагутальман зашел внутрь.

Нинг Тао вошел в дверь и повернул, заблокировав путь Джозелу Талману.

Двое мужчин, четыре глаза друг на друга.

В следующую секунду Нин Тао протянул руку помощи и закрыл дверь комнаты глухим звуком, затем также закрыл защелку.

"На какой стол ты смотришь?" Кагутальман просканировал ослепительный массив коллекции, но не нашел таблицу.

Нинг Тао подошел к столу "Iced Fir Spiritual Wood" и остановился перед "Штормовым топором": "Это стол".

"Ты этого хочешь?" Кагутальман считал, что Нин Тао хотел некий родовой стол, имеющий большую ценность, но он не ожидал, что Нин Тао захочет такой простой стол для топора.

Нин Тао был взволнован в своем сердце, но на поверхности, он не двигался и сказал: "Вот так, отдай мне это"?

"Без проблем, конечно." Кагутальману даже на секунду не пришлось об этом думать, и он согласился на один вздох.

Нин Тао удалил "Штормовой топор" со стола и похлопал по столу: "Поднимайся, он может действовать как операционный стол".

Кагутальман пытался взобраться обеими руками на край стола, но был слишком толстым, неуклюжим и старым для этого.

Нин Тао покачал головой и обернул одну руку вокруг талии Какутармана, а другую - вокруг изгиба ноги Какутармана, и понес его одним махом рук вверх.

Какутарман лежал в объятиях Нинг Тао со странным выражением лица: "Ты.........."

"Я нормальный". Нин Тао сказал, он положил Кагутальмана на стол, затем открыл маленький ящик с лекарствами, вытащил небесную иглу, не сказав ни слова иголку, воткнутую в голову Кагутальману, духовная сила трясется, Кагутальман внезапно потерял сознание.

Нинг Тао трижды ударил Какутармана голого, затем перевернул Какутармана одного за другим, при этом его задница была обращена к небу. Потом он вытащил выщипанный талисман и прищелкнул его по легкой заднице Кагутальмана.............

Был хруст, и жир размахивал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0334 Умирающий старик**

Глава 0334 Умирающий старик "Наш царь не меньше двухсот фунтов, как он может похудеть за полчаса?".

"Может ли этот китайский парень быть шпионом?"

"Ни за что, мы нейтральная страна, кто будет посылать к нам шпионов?"

"Как наш король может легко поверить в такие абсурдности?"

"Наверное, слишком много выпил за ужином..."

У дверей королевской коллекционной комнаты гул ухаживающей болтовни.

Подобно тому, как роптали дворяне, группа спецназа, вооруженная до зубов, подошла к двери королевской коллекционной комнаты. У одного из ведущих мировых производителей также был в руке дверной проем, и ему потребовалось всего лишь мгновение, чтобы открыть дверь в Королевскую коллекцию.

"Кто тебя послал?" Шарлин Талмантон напряжена.

Джозеф Талман сказал: "Это я".

Шарлин Талман гневно ответила: "Какого черта тебе надо? Когда они были внутри, доктор Нинг прерывал лечение отца и больше не лечил профессора Яда. Хотя я знаю его только два дня, я знаю, что его правила нельзя нарушать, и если они его провоцируют, последствия будут тяжелыми!".

Иосиф Талман сказал: "Отец обещал ему, но у него есть только полчаса, и я не буду действовать сейчас, но через полчаса я не буду к нему вежлив, если он не сдержит своего обещания".

Шарлин Талман вздохнула со слабым облегчением.

В конце концов, это было то обращение, которое обещал Кагутальман, и его слова были царским приказом, что даже Иосиф Талман не осмелится легко ослушаться. Конституционная монархия и некоторые государства, которые сохраняют королевскую семью, - это две разные вещи, первая из которых является настоящим королем, а вторая - не более чем символическим значением.

Время шло, дверь Королевского коллекционного зала всегда была шумной, но звук из коллекционного зала не выходил.

Когда прошло двадцать девять минут, Джозеф Талман поднял глаза и, взглянув на часы, приподнял запястье, а затем указал пальцем на дверь королевской коллекции.

Аристократы уклонились.

Майор спецназа подошел к двери с взломом двери в руке, а привезенные им спецназовцы были разделены на две группы: одну с левой стороны двери и одну с правой стороны. Теперь все оружие открыто для безопасности и готово к уничтожению целей.

30 минут.

Шарлин Талман с тревогой сказала: "Брат, дай ему еще немного времени".

Джозеф Талман, однако, холодно ворчал и дулся: "Мотор!".

Майор спецназа распахнул дверь и захлопнул дверь в комнату Королевской коллекции.

Но как только дверной взломщик вот-вот врежется в дверь, дверь внезапно открывается. Дверной взломщик, который ударил в воздух, сильно ударил по маленькому животу человека, издавая приглушенный звук.

Этот человек - Нинг Тао.

Все глаза были собраны на тело Нин Тао, ожидая его должной реакции в связи с его тесным контактом с дверным взломщиком.

Однако, после сильного удара дверью, Нин Тао не только не кричал и не падал на землю, он даже не трясся.

Майор спецназа замер на мгновение, почувствовав, что он ударил не человека, а надувную куклу.

Ничего себе!

Дула дюжины штурмовых винтовок были нацелены на Нинг Тао.

В это время смех Кагутальмана вдруг перешел сзади: "Хахаха... я похудел! Боже... Я худой!"

Большая группа людей не могла дождаться, чтобы броситься в королевскую коллекционную комнату, и вскоре они увидели своего короля. Их король стоял за эскизным столом, голый с грудью и со слоем белой медицинской марли, обернутой вокруг его задницы. Но не задница их короля удивила их, а его рост.

Полчаса назад я видел Талмана толстым стариком, но теперь он сбросил почти сто фунтов, щёки у него стали тоньше, брюхо стало больше, а толстые ноги на самом деле ощущали себя большими, длинными ногами. Даже если бы он не пил алкоголь, не ел мясо и не тренировался каждый день, он бы не смог достать его за три-пять лет, но он просто лежал на этом сыром столе и проспал полчаса, а проснулся с чувством молодости!

Все были ошарашены, не могли поверить, что такое может случиться с ними, но их король стоял перед ними с той же позой, что и двадцать лет назад, напоминая им минуту за минутой, что это правда.

Нин Тао подошел, дюжина или около того специальных солдат до сих пор направляют на него свое оружие.

"Что ты делаешь? Доставай пистолет, опускай его и убирайся!" Кагутальман отругался.

Около дюжины спецназовцев, не раздумывая, развернулись и вышли из Королевской коллекции.

Только тогда Нин Тао сказал: "Король Кагу, спускайся, стол у твоих ног теперь мой".

Было подозрение в неуважении к Вангу, но теперь никто на это не рассчитывал.

Кагутальман, который время от времени спускался со стола с помощью двух дворян, был удивлен, увидев большую кучу белых цветов и черных соков рядом со столом: "Это... это все было вывезено из моего тела?".

Нин Тао сказал: "Если быть точным, я удалил не только излишки жира из твоего тела, но и токсины и вирусы, которые откладывались в твоем организме в течение многих лет. Я гарантирую, что ты сейчас в лучшей форме, чем была, когда тебе было тридцать. После этой одной процедуры от меня, десять лет долголетия не являются проблемой для тебя".

Какутарман подошёл к Нин Тао, а ещё ему было всё равно, хочет Нин Тао или нет, он прямо обнял Нин Тао, затем улыбнулся и сказал: "Полчаса назад, когда ты сказал что-то подобное, я совсем не поверил, но теперь я полностью тебе верю".

Шарлин Талман принесла одежду Кагутальмана и напомнила: "Отец, профессор Яд все еще ждет доктора Нинга".

По сравнению с Джозефом Талманом и дворянами она не сильно удивилась чуду, случившемуся с Какутарманом, потому что сама испытала подобные чудеса.

Только тогда Кагутальман отпустил Нинг Тао и забрал свою одежду у Шарлин Талман, но эта одежда была явно непригодна для ношения, и он обернул пальто вокруг талии и засмеялся: "Похоже, мой портной будет занят некоторое время".

Джозеф Талман подошел к Нин Тао с несколько смущенным выражением: "Доктор Нин, вы... как вы это сделали?"

Нин Тао посмотрел на него и в тусклом состоянии сказал: "У меня есть свои правила посещения и лечения пациентов, и одно из этих правил заключается в том, что пациенты и их семьи не имеют права спрашивать меня о ходе лечения".

Джозеф Талмантон заткнул рот, создав у него ощущение, что так называемые правила Нинг Тао на самом деле являются его ртом, и он может говорить все, что захочет.

Нин Тао сказал: "Принцесса Шарлин, пожалуйста, пусть кто-нибудь пришлет такой столик в мою комнату и заберет его с собой, когда я вернусь, без проблем?"

"Без проблем, конечно, кроме этого стола, этой коллекционной комнаты, вы можете брать столько, сколько захотите." Кагутальман был в счастливом настроении.

Нин Тао, однако, улыбнулся: "Уважаемый король Кагу, спасибо за вашу щедрость, но я человек слова, я сказал, что пока у вас есть стол, я не хочу ничего другого. А теперь отведи меня к профессору Йодеру".

При этом он повернулся и направился к двери.

Позади него была толпа ошарашенных людей.

Антикварные артефакты в этой коллекционной комнате, ювелирные изделия и фарфор - все это стоит больших денег, но этот молодой человек в Китае, этот молодой человек не хочет!

У него есть претензии к деньгам или деньги - это дерьмо?

Ни то, ни другое.

Нинг Тао не хотел этого, это было потому, что он культивировал Небесный Дао.

Кто когда-нибудь видел небеса капризными, что настало время дня, что настало время ночи, что настало время солнца?

Чтобы практиковать Дао Небесное, нужно наказывать зло и пропагандировать добро, и ничего не говорить, кроме того, что белое - это белое, а что черное - это черное.

Стол из айсбергов был отправлен в комнату Нинг Тао.

Нинг Тао также познакомилась с профессором Яд.

Профессор Яд лежал на кровати в комнате, где химиотерапия оставила его худощавым и худощавым, с одной лишь кожей на лице и сероватым цветом лица, похожим на сухой труп. Он надел кислородную маску и попал в капельницу. В таком состоянии, это нормально, что жизнь человека похожа на бродячую нить, даже если он внезапно умирает.

Лоб Нинга Тао не мог не морщиться, это был первый раз, когда он взял такого пациента с тех пор, как он взял на себя Небесную внешнюю клинику. Перед лицом такого неизлечимо больного пациента его сердце действительно не уверено.

Он не пожалел о том, что пообещал Салину Талману приехать на Руй Тянь, чтобы вылечить этого старика, и отложил в сторону урожай со стола из ледяного кедра, такому неизлечимо больному пациенту рано или поздно придется с ним столкнуться, от него некуда деться бежать. И он тоже никогда не был таким человеком, который отступал бы, когда дела идут плохо.

"Доктор Нинг, пожалуйста, исцелите профессора Йеда". Джозеф Талман слегка склонил голову перед Нин Тао, который наблюдал за пациентом, с уважением и извинениями в своем тоне: "Также... я извиняюсь перед вами за мои предыдущие действия".

Нин Тао сказал в обморок: "Не нужно извиняться, вы все идите, я поставлю диагноз и вылечу его сейчас".

На этот раз, когда Нин Тао снова не повторил свое правило, все покинули комнату, а сам Джозеф Талман закрыл дверь.

Хотя и не очень волновался о том, что кто-то вломится, но Нин Тао плюс вернулся к двери и запер дверь задом наперед, затем подошел к окну и закрыл окно и закрыл занавеску. Наконец, он вернулся к кровати, достал бамбуковую тетрадь и поместил ее в руку профессора Йада, одновременно вливая немного духовной энергии в тело профессора Йада.

Духовная сила вошла в его тело, его сердечная чакра стабилизировалась, и умирающий профессор Яд медленно открыл глаза, он посмотрел на Нин Тао и говорил слабым голосом.

К сожалению, это язык Риттена.

Нинг Тао сказал по-английски: "Профессор Йад, вы можете общаться по-английски? Я твой врач".

"Мне не нужен... доктор..." сказал профессор Йодер по-английски, "Мне нужен... священник..."

Нинг Тао сказал: "Тогда я твой пастор".

Рот профессора Яда на мгновение распахнулся, но ни слова не вышло. Очевидно, он не мог понять смысл Нинг Тао.

Нин Тао взял бамбуковый эскиз бухгалтерской книги и открыл его.

Появилось содержание бамбуковой книги рассказов: Яд, родившийся 3 июля 1951 года, человек небесного урожая, без рецепта.

Нин Тао замер, такой диагноз впервые увидел, и такой диагноз был эквивалентен пациенту, который не был принят небесной клиникой. Таким образом, скетч с бамбуковой книгой даже не удосужился вычислить стоимость добра и зла.

Перед Нин Тао была поставлена головоломка.

Речь идет не о том, как вылечить такого пациента, того, кого получили небеса, а о том, чего не следует делать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0335 "История Яда и веснушки".**

0335 Глава Яд и веснушка Комната молчала, умирающий старик с трудом держал глаза открытыми, когда смотрел на юношу у своей кровати, который, в свою очередь, смотрел на потолок в глубокие размышления.

Исцелится ли небесный человек или нет?

"Мне нужен священник..." сказал профессор Яд со слабым голосом, который нарушил тишину в комнате.

Мысли Нинга Тао не были плодотворными, он сел на край кровати и посмотрел на засохшего профессора Йеда, минуту молчания перед тем, как сказать: "О чем ты хочешь поговорить, ты можешь поговорить со мной, здесь только я и ты".

"Мне нужен священник... Мне нужно исповедаться перед ним..." сказал профессор Яд.

Нин Тао на мгновение задумался, взял из маленького сундучка с лекарствами обычную палочку с рецептом, а затем нарисовал ручкой узор в виде креста. Он положил наклейку с нарисованным крестом в руку профессора Йодера, а затем поднял руку и положил ее на крест.

Нинг Тао мягко сказал: "Я хороший слушатель, ты можешь говорить о чем хочешь, и ты можешь признаться, если хочешь".

Казалось, что он увлекся воспоминаниями, в углах его рта появилась улыбка, и его глаза были особенно нежными.

"Как ее зовут?" Нинг Тао мягко попросила.

"Ее звали Люси, ее светлые волосы были ослепительны, как солнце, у нее было много веснушек на лице, но я думаю, что это был лепесток от Бога... Я влюбился в нее, мы делали много сумасшедших вещей в сарае, на пляже реки, в ее комнате дома... потом у нее это было, и я был в ужасе... так случилось, что мой отец сменил работу, и наша семья переезжала... я не осмелился с ней попрощаться... я даже удалил ее телефон..." Слезы скатились с глаз профессора Яда.

Заставить желудок девушки уйти и перерезать галстуки - это действительно то, что могут сделать только подонки.

Тем не менее, Нин Тао утешила его в любом случае: "Если бы она была здесь, она бы определенно простила тебя".

"Нет... когда я закончил колледж, я вернулся ее искать... Я только что узнал, что она перерезала себе запястья и покончила с собой... вскоре после того, как я ушел... "Профессор Яд не мог перестать рыдать".

Нин Тао продолжал охранять сердечную чакру профессора Яда своей духовной силой, но его сердце задавалось вопросом, может ли такой грех, покаяние, быть прощен Богом? Видя, как сейчас выглядит профессор Яд, очевидно, нет.

"Я никогда в жизни не был женат... Я так много учился и работал, что думал, что забуду ее, но нет... в эти дни я чувствую, что она вернулась, и иногда я вижу ее стоящей за окном... золотые волосы... лепестковая красота в веснушках... она просто смотрит на меня так... как будто она что-то говорит мне...."

"Она, должно быть, говорит тебе, что прощает тебя". Нинг Тао сказал.

"Я собираюсь ее искать... но я беспокоюсь, что она на небесах, а место, куда я попаду, - это ад... "У профессора Яда было грустное выражение лица.

Именно в этот период Нин Тао завершил диагностику, используя технику поиска и обоняния.

У профессора Йодера рак пищевода, продвинутый. Его пищевод был заблокирован раковыми клетками, и он не мог есть, и мог поддерживать жизнь, только принимая питательные дозы. Хуже всего то, что его рак распространился по всей лимфатической системе, печени, желудку, легким и т.д. Его иммунная система, разрушенная химиотерапией и отказом органов, вообще не работала.

Даже если Нинг Тао хорош в медицине, он все равно не в силах ее восстановить.

Теперь он действительно понимает значение "Человека с небесной жатвы".

Кто может спасти человека, которого Бог хочет забрать, и чья судьба не может быть сломлена?

Есть старая китайская поговорка, что король ада хочет, чтобы люди умерли в третьей ночи и не будет держать их до пятой ночи. Получающие с небес, даже если они свободны от болезней и боли, не могут проснуться. Даже когда ты просыпаешься, можно выйти на улицу и попасть под машину и быть убитым цветочным горшком, который упал сверху.

Профессор Яд опять завопил о многих вещах, которые он считал греховными.

Нин Тао слушал тихо, время от времени открывая рот, чтобы успокоиться и просветлиться. Старик действительно совершил очень гнусный поступок, убив молодую девушку и собственных детей, но с тех пор он никогда не женился и каждый день искуплял себя. Это упорство, достойное его утешения и просветления.

"Я слышал от них, что есть божественный доктор из страны Хуа, который хочет исцелить меня... ты ведь божественный доктор, верно?"

Нин Тао кивнул, он заслужил звание божественного доктора.

Профессор Йодер снова спросил: "Ты можешь меня вылечить?"

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем качать головой: "Я не могу вылечить тебя, но могу позволить тебе прожить немного дольше".

"Нет, я прожил достаточно, еще одну минуту я останусь в этом мире и буду страдать еще одну минуту... не лечите меня... ладно?"

Нинг Тао снова молчал, пока в этот раз он все еще не принял этого решения.

Хотя он знал, что небесные приказы не могут быть нарушены или вылечены, у него было много средств, чтобы удержать профессора Яда в живых еще несколько месяцев. Даже если врач в больнице знает, что пациент умрет, он не может просто выбросить их, не так ли? Также необходимо прописать несколько обезболивающих, принять капельницу или что-то вроде того, чтобы сохранить жизнь пациенту, по крайней мере, немного дольше, или немного легче ходить. И в его случае, он мог бы сделать гораздо лучше, с возможностью возобновить жизнь профессора Яда на несколько месяцев. Но, к его удивлению, его сторона не подумала об этом, когда профессор Яд пришел и умолял его не лечить.

После короткого молчания Нин Тао открыл рот и сказал: "Профессор Яд, я понимаю ваши чувства, и я уважаю ваше решение, но люди снаружи не будет чувствовать себя так, они пригласили меня, чтобы лечить вас, но я не знал, что вы отказались от лечения и нужно, чтобы я вызвал их, вы бы поговорить с ними"?

"Нет... дело не во мне... дело в моих исследованиях... Мне не о чем с ними говорить..."

Нин Тао всегда интересовался тем, что исследует профессор Яд, но все римляне, с которыми он общался, держали рот на замке, он осторожно сказал: "Профессор Яд, я последний человек в вашей жизни, который будет сопровождать вас в чате, вы готовы рассказать мне, что вы изучаете?".

"Семиотика... Меня с детства особенно интересовали загадочные символы среди этих памятников, и я изучал различные символы всю свою жизнь..."

Он никогда не слышал, чтобы кто-то специализировался на семиотике, и казалось, что он никогда не слышал ни об одном университете, имеющем такую специальность. Но даже если бы этот профессор Яд обладал превосходным мастерством в области семиотики и разбил несколько рун, это не заставило бы королевскую семью Руи Тянь так нервничать по поводу его состояния, не так ли?

Затем он вспомнил о символах, которые он сфотографировал среди развалин лунного народа Инь, вырезанных на каменных яйцах.

Руна культиватора на самом деле также является символом.

"Предки рода Кагу приобрели книгу, написанную в рунах Древнего Рима, и мне потребовалась изнурительная жизнь, полжизни изнурения, чтобы раскрыть часть тайны... ту часть тайны о выращивании....".

Нин Тао любопытно сказал: "О посадке?"

Нинг Тао снял кислородную маску, которую надевал на рот и нос, и накормил его бутик рецептом Дэна.

Тем не менее, в течение нескольких секунд после входа в Fine Prescription Dan, он расплавился, и его жизненная сила мгновенно увеличилась в геометрической прогрессии, и немного цвета крови на самом деле появились на его серо-черном лице.

Профессор Яд гневно посмотрел на Нинг Тао, который, казалось, чувствовал себя обманутым.

Нинг Тао сказал: "Не пойми меня неправильно, я просто хочу, чтобы тебе было удобно сейчас, и я могу отпустить тебя без боли".

"Я тебе больше не поверю, убирайся отсюда!" Профессор Яд был очень зол.

Нинг Тао сказал: "Если ты собираешься пойти к черту с этими секретами, я могу уйти сейчас". Но я говорю тебе, что, возможно, это твой шанс искупить свою вину, попав на небеса и встретившись с Люси".

"Ты... говоришь правду?" Глаза профессора Ярда были полны сомнений.

Нинг Тао протянул правую руку, и однодневный Духовный Огонь мгновенно вышел из его ладони.

"Это......." Профессор Яд был сразу ошеломлен.

Нинг Тао собрал Духовное Пламя, а затем открыл свои уста: "Я не знаю, как вам это объяснить, но то, что я делаю, - это Небесное Дао, и я также являюсь представителем Небесного Дао". Это все, что я говорю, и если ты все еще хочешь, чтобы я ушел, я уйду, и все, что касается тебя, не мое дело".

"Ты обещал мне одно условие".

"Какое условие".

Профессор Яд поднял левую руку, и на его мизинце было очень обычное кольцо, которое выглядело десятилетиями.

"Его дала мне Люси, у которой он тоже был, и она похоронена в деревне, где мы с ней выросли, на склоне холма за ее домом; похороните его под ее надгробием"? Голос профессора Яда был полон умоляющих.

Нинг Тао кивнул: "Я могу обещать тебе это".

Профессор Яд пытался поднять руку, чтобы снять кольцо, но не смог.

Нинг Тао протянула руку и сняла кольцо, а затем положила его в маленький сундук с лекарствами: "Не волнуйся, я сделаю это, если пообещаю, а также расскажу ей историю твоей искупительной жизни".

"Спасибо". Профессор Яд, казалось, открыл какой-то сердечный узел, и весь человек расслабился.

Нинг Тао сказал: "Теперь ты можешь рассказать мне свой секрет?"

Яд сказал: "Из той книги я расшифровал часть, а затем провел соответствующий эксперимент по выращиванию растений в голубой почве...".

Голубая почва.

Одно из сердец Нинг Тао внезапно вздрогнуло, не о Духовной Земле ли он говорил!

"Но мои эксперименты никогда не достигали результатов, описанных в книге, но даже тогда растения, которые я выращивал, были превосходными, а семена, собранные в результате экспериментов, увеличили урожайность и качество "Руй Тянь".....".

Именно поэтому королевская семья Руй Тянь нервничала по поводу профессора Ядэ, хотя Руй Тянь была развитой страной, по сути, это была сельскохозяйственная держава с уникальными ресурсами. Семена, выращенные профессором Ядхом, повысят урожайность и качество сельского хозяйства Ракутена, что имеет огромную ценность для Ракутена. Потому что, как бы ни развивалась техника, люди всегда должны есть, и страны, укоренившиеся в сельском хозяйстве, никогда не будут ликвидированы, если они возглавят мир в области сельского хозяйства, для Ракутена это историческая возможность вернуться на трон северного господства в 16 веке!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0336 У поездов бывают моменты переворота.**

Глава 0336 Поезда делают переворот, но некоторые вещи не то, что вы хотите, или положить в попытке получить.

Профессор Яд продолжил: "Мои эксперименты прошли хорошо, пока год назад я не начал новый эксперимент, я не выбрал яблоки, я хотел вырастить качественную яблоню, которая могла бы вырасти в Полярном круге, но это была виноградная лоза, которая выросла из зеленой почвы, и она закончилась черными цветами и плодами, похожими на змею... Я заболел в этом эксперименте... Я думаю, что это была Божья воля, что я выращиваю плоды дьявола...".

Нинг Тао не мог не прервать его: "Как яблоко превратилось в виноградную лозу? И носить змееподобные фрукты?"

Он думал о Духовном Мастерстве, но даже тот, кто был знаком со Сборником Духовного Мастерства, не знал, что это такое.

"Я тоже не знаю, что я культивировал, этот эксперимент был прекращен и я уничтожил их... позже..." - сказал профессор Яд, остановив свое повествование.

Потом он заболел раком и начал бороться с болезнью, и ему суждено было потерпеть неудачу.

"Где сейчас эта книга?" У Нинг Тао уже было очень сильное любопытство по поводу этой книги.

"В руках короля, не думай об этом, он тебе не покажет, но......." Профессор Яд собирался остановиться.

"Но что?"

"Сдержи свои обещания, и ты увидишь то, что хочешь увидеть". Профессор Яд сказал, а потом закрыл глаза, очень усталый.

Нинг Тао был несколько встревожен: "Я обещал тебе похоронить свое кольцо под надгробием Люси, и я определенно сдержу свое обещание, ты можешь мне полностью доверять".

Профессор Яд сказал: "Вы дали мне два обещания, и это было только одно, отпустите меня".

"Да, не могу дождаться встречи с моей Люси". Профессор Яд сказал.

"Ну, я исполню твое желание." Нин Тао вытащил Небесную иглу из маленького сундучка с лекарствами и воткнул ее в голову профессору Яду, и в этот момент в его мозг был введен намек на злобного Ци.

Небесная Игла - это злая болезнь.

Нин Тао снова спросил: "Ты хочешь уйти без сознания, или ты хочешь уйти бодрствующим?".

Профессор Яд сказал: "Сколько у меня времени?"

Нинг Тао сказал: "В вашем текущем физическом состоянии, около двадцати минут".

Профессор Яд сказал: "Иди и позови их, у тебя будут неприятности, если я так пойду, и мне есть, что им сказать".

Нинг Тао вытащил Небесную иглу, и если бы профессор Йад хотел уйти неосознанно, он бы использовал свою духовную силу, чтобы заставить его упасть в обморок, чтобы уйти из этого мира неосознанно. Так как это было решение профессора Йодера, он уважал его.

"Я выполнил свое обещание, теперь я могу сказать, как я собираюсь увидеть содержимое этой книги?" Нинг Тао отчаянно хотел узнать ответ.

Углы рта профессора Яда раскрыли намек на улыбку: "Выполни все свои обещания, и ты увидишь, чего хочешь".

Это был второй раз, когда он сказал что-то подобное.

Вдруг, понимая, Нин Тао кивнул головой и подошел к двери с маленьким сундуком для лекарств на спине.

Дверь в комнату открылась, и их приветствовала большая толпа, в том числе и Кагутальман, который переоделся в свою одежду. Он был на костылях и его поддерживали другие. Раны на ягодицах повлияли на его ходьбу, но он был первым, кто поприветствовал его, когда дверь в комнату открылась.

"Доктор Нинг, как там профессор Ярд?" Кагутальман спросил с нетерпением.

Нинг Тао покачал головой: "Я сделал все, что мог, вы, ребята, идите внутрь и посмотрите на него, он хочет вам что-то сказать".

Слова Нингтао были ливнем холодной воды над его головой, окутывая его надежды.

"Доктор Нинг, что вы имеете в виду?" Голос Джозефа Талмана был густым: "Разве ты его не вылечил?"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Я могу только сделать все, что в моих силах, когда я обещал вылечить профессора Йеда?"

"Но твои медицинские навыки настолько удивительны, что у тебя должен быть способ, верно?" Голос Джозефа Талмана запел от сомнений, и он, похоже, не поверил заявлению Нинг Тао.

Нин Тао сказал: "Где в мире есть врач, который может вылечить все болезни? Рак профессора Яда распространился по всему его телу, и я не смог его вылечить. Мои целительные навыки в каком-то смысле очень хороши, но они не дурацкие. Профессор Яд - пациент, которого Божественная хочет забрать, и я не могу вернуть его от Божественной".

"Не уходи, поговорим позже". Джозеф Талман взглянул на Нинг Тао и поспешил в комнату.

Кагутальман вошел на костылях, и несколько дворян последовали за ним в комнату.

Нин Тао слегка кивнул головой: "Просто ненадолго, иди внутрь и проверь его, я тоже должен вернуться".

"Назад?" Реакция Шарлин Талман была на удивление сильнее, чем когда она услышала новость о том, что профессор Йодер умрет.

"Возвращайся в свою комнату". Нинг Тао сказал.

"Хорошо, тогда подожди меня в своей комнате, а я зайду к тебе позже." Шарлин Талман сказала, потом зашла и в комнату.

Нин Тао на самом деле хотел остаться и послушать, что сказал профессор Яд, но подумал об этом и сдался, потому что люди в комнате должны общаться на языке Rui Tian, и даже если бы он остался, он не поймет, но это сделает людей со скрытыми мотивами подозрительными, так что он мог бы с тем же успехом вернуться.

Вернувшись в палату, Нинг Тао напрямую открыл дверь удобства и привез в клинику стол из духовного дерева ледяной пихты. После этого он вернулся в свою комнату во дворце Руй Тянь.

То, как Джозеф Талман посмотрел на профессора Яда, когда он пришел к нему в последний раз, заставило его немного испугаться, так что лучше было забрать законные доходы обратно в клинику, пока они могли. Что касается самого себя, ему было все равно, что Джозеф Талман может с ним сделать. Десять тысяч шагов назад, он хочет уйти, кто может его удержать?

Вернувшись в комнату, Нин Тао снова использовал свой мобильный телефон для поиска в маленьком городке под названием "хлебный городок".

Хлебный город был городом, где профессор Йодер жил уже через час, а похоронное место Люси находилось на холмах, похожих на хлеб, за этим городом.

Обследованная карта показала, что это место находится в трехстах километрах, но для того, у кого был аккумуляторный автомобиль Тэндо, до него остался всего час или около того.

Он мог бы поехать в Бредвиль прямо сейчас, но он должен был закончить то, что начал, и он хотел попрощаться с Шарлин Талман перед тем, как уехать.

Еще через мгновение из прихожей за дверью появились следы, а потом в дверь комнаты постучали.

Нинг Тао убрал телефон и встал, чтобы открыть дверь в свою комнату.

Как только дверь в комнату распахнулась, Шарлин Талман вскопала головой в объятия Нинг Тао и крепко обняла его, плача на плече, когда он подавился: "Профессор Яд... он... он... он... ушел".

"Он легко ходит?" Нинг Тао мягко попросила.

"Всё ещё разговаривал с нами одну секунду, а потом вдруг ушёл, я думаю... ему было не очень больно."

Нин Тао почувствовал легкое облегчение в сердце, когда он похлопал по плечу Салине Талман: "Не грустите больше, его следующая остановка - рай, он определенно будет счастлив там".

Шарлин Талман отпустила Нинга Тао: "Выпей со мной".

Нин Тао только узнал, что у нее в руке еще осталась бутылка виски, он хотел подождать, пока она придет попрощаться с ней, а затем покинуть дворец, чтобы пойти в хлебный город, но когда он увидел ее глаза, полные слез, он не мог вынести этого снова, поэтому он сказал: "Хорошо, я буду сопровождать вас, чтобы выпить два стакана".

Тут написано два, но бутылка виски - это все, что нужно, чтобы ее выпить. Нин Тао выпил половину, а Салин Талман выпил половину, и Нин Тао не имел к этому никакого отношения, но Салин Талман был пьян.

Первоначально они сидели на диване бок о бок, но после того, как последняя чашка упала, Салин Талман упал на колени Нин Тао с кривым телом, а во рту, наполненном горячим воздухом, пахнущим медом и солодом, также набросился на его штаны.

Нинг Тао сказал несколько неловко: "Позволь мне помочь тебе поспать и прилечь на некоторое время".

"Тогда я трахну и трахну тебя". Артикуляция Шарлин Талман уже не очень ясна.

Нин Тао горько засмеялась, протянула руку помощи и подобрала ее, затем подошла к кровати и сказала: "Принцесса Шалин, поспи немного, я попрощаюсь с тобой, мне нужно возвращаться".

Длинная шея, похожая на лебедя, была приподнята, а во рту Нинг Тао осталась пара мягких губ с небольшим количеством ликера виски.

Нин Тао замер на мгновение, но он не мог бросить Шарлин Талман на землю, так что он мог только ускорить свой темп и идти к кровати. Но именно его ностальгический ум подпитывал высокомерие Шарлин Талман, и она двигала не только ртом, но и руками.

В смятении Нинг Тао, который пытался уложить Шарлин Талман на кровать, потерял равновесие и упал на кровать вместе с Шарлин Талман. Не дожидаясь, пока он оттолкнет ее, она обернулась вокруг него, как осьминог с присоской.

"Ты, ты не можешь". Нинг Тао нервничал, его тело было похоже на нарисованный полный лук, готовый в любой момент выстрелить стрелой.

Однако, Шарлин Талман, которая готова слушать приветствия.

Внезапно тело Нин Тао замерло, как будто его ударило током, и только тогда он понял, что только что, в разгар хаоса этого небольшого промежутка времени, цепь на его теле открылась........

Терпению человека был предел, и даже Цинь Чжуй не сделал с ним ничего настолько чрезмерного. Его здравомыслие было похоже на бамбуковое ограждение, остановившееся перед поездом, и в одно мгновение поезд разбился вдребезги. Точно так же, как это здравомыслие разрушалось, он жестоко перевернулся и прижал Шарлин Талман.....

Тук-тук-тук!

В дверь внезапно постучали.

Движения Нин Тао порвались и вообще замерли, здравомыслие вернулось, и только тогда он вспомнил, что на самом деле он хотел остановить слова Салина Талмана, что он может легко сделать, и что было множество удобных вариантов, таких как дать ей иглу день, чтобы дать ей спать, например, чтение предложения Вашей Сутры, все может решить эту проблему.

Но он ничего не сделал.

Потом он подумал о презервативе, который не смог выбросить, и его сердце не могло не сказать мрачно: "Неужели... подсознательно я хочу эротической встречи?".

Тук-тук-тук!

Стук в дверь снова прозвучал вместе с голосом Джозефа Талмана: "Доктор Нинг, вы в доме? Пожалуйста, открой дверь, я хочу поговорить с тобой."

Нин Тао был тщательно "проснулся", но Салин Талман змея обычно свернулся, глаза были смущены, одышка, в ее нынешнем состоянии, даже если она слышала голос за дверью не будет заботить.

Я отдохнул в утробе и услышал звук Великого Пути.

Одним пением все желания и пламя в теле Нинг Тао были заморожены, и после этого его ладонь была прижата к сонной артерии Салина Талмана.

Нинг Тао поспешил встать с кровати и уложил Салина Талмана, когда тот добрался до двери. Он также поспешно разобрался с грязной одеждой.

"Доктор Нинг, я сам войду, если вы не откроете дверь." Голос Джозефа Талмана.

Шестое чувство внезапно пробудилось, предупреди Тацуо!

Нин Тао ожесточенно остановился на своем пути, и в инстинктивной реакции его глаза и нос перешли в состояние взгляда и запаха. В мгновение ока под дверным проемом находилось красочное предвестниковое поле, которое попадало в его зрение, но это было не однородное предвестниковое поле. Также был запах, запах как минимум двух десятков человек и запах оружия, бросающегося в ноздри.

Дело не в том, чтобы поговорить с ним, а в том, чтобы забрать его!

Даже, убей!

Если Иосиф Талман придет к выводу, что знает тайну книги, то у Иосифа Талмана тоже есть мотив убить его!

Не задумываясь ни на секунду, он схватил маленький сундук с лекарствами на чайном столике, быстро подошел к подоконнику и прыгнул одним прыжком.

Бах!

Дверь в комнату была взломана, и большая группа вооруженных до зубов спецназовцев ворвалась в комнату.

Где еще в комнате был Нинг Тао.

Джозеф Талман посмотрел на лежащую на кровати Шарлин Талман, и вдруг его глаза устремились обратно на кровать, и все его существо замерло.

Это фиолетовая сарделька.

Он тихо сгрудился на земле, беспорядок, и, казалось, рассказывал какую-то сказку, которая приносила слезы на его глаза.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0337 Трехлетний зуд**

0337 Глава Трехлетний зуд Ночь была темной, и электрический автомобиль ехал по дороге в сторону от Шерлока. Ночной ветер дул в лицо Нин Тао, но не мог отнять у его сердца волну сухого желания. По сей день в его сознании все еще была тень Шарлин Талман, гневная, как у водяной змеи....

Как мог человек, который более двадцати лет хранил лед на своем теле, выдержать такое искушение?

Я отдыхал в утробе матери и слышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Божественные часы ударили, и бумажный тигр желания мгновенно развалился на части и растворился в воздухе.

Нинг Тао вздохнул, вывернул электрическую дверь и поспешил вперед.

Через полтора часа на линию горизонта Нинг Тао вышел маленький городок. Это был типичный скандинавский город с простыми зданиями, разбросанными по долине, елочными крышами и дымоходами, одни стены окрашены в белый, другие в оранжевый цвет, и река, сквозь которую протекала, как через картину.

В задней части города находится холм в форме хлеба, покрытый зарослями кустарников. Все выше и выше в горах хорошо виден ледяной и снежный покров. Это уже Полярный круг и температура замерзает.

Было уже поздно, и никто не шел по городу, поэтому Нин Тао проехал прямо через город на электромобиле Tian Dao и подошел к подножию холма за городом.

Нинг Тао нашел подходящее место у подножия холма, снял кровавый замок, открыл удобную дверь и толкнул электрический автомобиль Небесный Дао обратно в Небесную внешнюю клинику, а затем вернулся к подножию холма.

Посреди города Шерлок и по дороге сюда он оставил несколько кровавых замков. У него была амбициозная цель нарисовать кровавый замок по всему миру, и он приехал в Северную Европу с большим удовольствием.

Спустившись вниз по тропинке к холму, он не ушел далеко, пока не увидел надгробие, Нин Тао подошел, а затем увидел на надгробии имя и эпитафию, написанную на языке Руй Тянь, к сожалению, он не узнал ее.

Он сфотографировал надгробие на свой телефон и перевел его с помощью программного обеспечения для работы с фотографиями.

Надгробие читает, Люси, 1951-1968, любящая яблоки девушка, тебя всегда будет не хватать.

Именно поэтому профессор Йодер хочет разводить яблони, которые могут расти в Полярном круге, верно?

К сожалению, не сумев наверстать упущенное, и не сумев вырастить яблоню, которая бы росла рядом с надгробием Люси, его жизнь была серой сказкой, которая была нарисована.

Нинг Тао взял кольцо, которое дал ему профессор Яд, держал его в руке и дал глубокий поклон надгробию Люси: "Люси, я принес тебе кольцо Яда. Он ушел, и я надеюсь, что вы встретитесь в другом мире. Он причинил тебе боль, но прожил всю свою жизнь, искупив свои грехи, и не простил себя до самой смерти, так что, пожалуйста, прости его".

Над склоном холма дул ветер, и густой подлесок издавал хныкающий звук, как будто это была реакция Люси.

Нин Тао выпорол зубы и улыбнулся, затем встал на колени и с помощью рук удалил грязь под надгробием. Не копая гораздо глубже, а это было всего семь-восемь сантиметров, его рука коснулась пластикового пакета, который он вытащил.

В пластиковом пакете была флешка.

Этот YouTubes - то, что оставил профессор Йодер. Он сказал, что до тех пор, пока второе обещание будет выполнено, Нинг Тао найдет то, что хочет. Когда он сказал это, Нинг Тао догадался, что вещи часто находятся под надгробием Люси.

Нинг Тао удалил йодль из пластикового пакета и поместил кольцо профессора Яда внутрь, а затем снова похоронил его под надгробием Люси. Встав, он дал еще один глубокий поклон надгробию Люси и направился вниз с холма.

Но, не дожидаясь его возвращения на место, где был покрашен кровавый замок, с неба доносился гул пропеллеров вертолета, и на дороге за городом появилась длинная очередь полицейских и военных машин, милиционеров. Вспыхнули огни и завопили сирены.

Нинг Тао замер на мгновение, а потом усмехнулся: "Джозеф Талман, ты просто хочешь меня так арестовать? Убить меня? Ради твоей сестры, я пока оставлю тебя в покое".

Он также не потрудился нарисовать кровавый замок, оставил дорожку и закопался в кустах, нарисовав кровавый замок на кустах и открыв удобную дверь.

Вертолет пролетел над Хлебным холмом, его снежный прожектор сиял на могиле Люси, а затем быстро двинулся, освещая окрестности.

"Нинг Тао!" Голос Джозефа Талмана прозвучал через громкоговоритель: "Мы не для того, чтобы достать тебя, просто для того, чтобы поговорить с тобой! Не прячь, выходи! Шарлин ждет тебя дома, и она тоже хочет поговорить с тобой".

Нинг Тао не мог не улыбнуться, то, что говорил Джозеф Талман в этот момент, напомнило ему историю о бабушке Вульф, которую он услышал несколько часов спустя.

Что в этом такого освежающего и шикарного?

"Я знаю, что ты прячешься здесь, выходи и давай приятно поболтаем! Я беру назад то, что я сказал раньше, вы и засолка фактически хорошая спичка, я благословлю вас, и вы станете первым китайским принцем в истории Rui Tian". Голос Джозефа Талмана.

Нин Тао бросился к вертолету, зависшему над головой, возвел средний палец, затем открыл кровавый замок, дверь в сторону открылась, и он кошачьими руками вошёл в неё.

Бей.............................

Под звук подметания пулемета в кусты Хлебного холма вылетела пуля. Кустарник упал под пули, и через него пролетели обломки.

Кустарник, в котором Нин Тао забрал кровяной замок, также был поражен пулеметными пулями и разбит взрывом, а кровяной замок также был разбит на куски и разбросан повсюду, или похоронен в брызгах грязи.

В клинике Нин Тао не мог дождаться, чтобы достать DVD, который он выкопал из-под надгробия Люси, и он попытался прочитать его на своем компьютере, но нашел свой компьютер в арендованном четырехугольнике.

Откройте дверь клиники на небе, и на вас сияет золотое солнце. В Руй Тянь было поздно ночью, но здесь было солнечное утро.

Не дожидаясь, когда Нинг Тао выйдет из переулка, из входа в переулок вошла знакомая фигура. Длинное зеленое платье, вышитая обувь, красивое лицо, которое не является его наложницей Цин Чжуй?

"Брат Нинг!" При первом же взгляде на Нин Тао, Цин погнался за ним с радостью, раскинул ноги и переехал.

Длинные ноги изящные, плоскостопие.

У Нинг Тао было ласковое сердце, и он рано распахнул руки, ожидая, когда же он обнимет наложницу Небесной Судьбы.

Цинь Чжоу похоронил себя в объятиях Нин Тао и крепко держал его, как будто боялся, что внезапно снова уйдет. Хотя она отсутствовала всего несколько дней, она отреагировала так, как будто Нинг Тао отсутствовал в течение трех лет.

Трехлетний зуд.

Сердце Нин Тао не пропустило Цин Чоу и Цзян Хао.

Но так же, как его разум думал о Цзян Хао, при входе в переулок появилась еще одна знакомая фигура. Короткие волосы, красивое лицо, прямая форма, даже стоя, как красивая сосна, кто не Цзян Хао?

Нинг Тао был мгновенно смущен и нервничал. Без Цзян Хао ему было все равно, как Цинь Чжуй обнял его, но перед Цзян Хао Цинь Чжуй обнял его вот так, он не знал, что будет за ним.

Цинь Чжуй, однако, не нашла Цзян Хао стоящим недалеко позади нее, и она с восторгом сказала: "Брат Нин, ты вернулся, чтобы отвезти меня туда? Я готов к этому."

Перед тем, как Нин Тао уехал в Соединенные Штаты, он сказал, что собирается подготовить ее и Цзян Хао к поездке туда вместе, но в конце концов он передумал и не хотел, чтобы они попали в опасность.

Цзян Хао сухо кашлял, "Ага, кашляй!"

Только тогда Цинь Чжуй отреагировал, оглянулся назад и взволнованно отпустил Нин Тао. В ее сознании Цзян Хао - незамужняя жена Нин Тао, которая с детства отравилась феодализмом, как она может быть перед женой, чтобы быть с господином Нин?

Нинг Тао тоже кашлял неловко: "Иди домой, поговорим об этом дома".

Цинь Чжуй сладко улыбнулся: "Иди домой".

Нин Тао и Цин Чжоу шли бок о бок к Цзян Хао, и когда они шли к Цзян Хао, он сказал то же самое Цзян Хао: "Иди домой, иди домой и поговори".

Цзян Хао, однако, все еще стоял перед двумя, не двигая мышцы, и ее глаза были как два бьющихся пламени.

"Что случилось?" Нин Тао спрашивал, но в глубине души тайно думал, что Цин Чейз не просто обнимает меня, ты так зол и ревнуешь?

Но только тогда Цзян Хао внезапно подошел и открыл руки, чтобы держать его на руках.

Она ничего не сказала, но Нинг Тао могла чувствовать жгучие эмоции, исходящие изнутри ее тела. Он тоже держал ее близко и не отпускал, пока она не подтолкнула его нежно.

"Ты хоть представляешь, как я волнуюсь за тебя в эти дни?" Первые слова Цзян Хао.

Улыбка Нинг Тао была нежной: "Знаю".

"Тогда почему ты не приехал и не забрал меня и Цинь Чжоу?" Глаза Цзян Хао были немного свирепыми.

Голос Нинг Тао был нежным: "Я не хотел идти так рискованно, я мог бы справиться с ситуацией в одиночку тогда, так что я не вернулся за вами, ребята. Ну, давай поговорим об этом дома. Если хочешь, я отвезу тебя вечером на колокольню Джотто во Флоренции, и мы сможем устроить барбекю и выпить пива на улицах Флоренции".

Цзян Он показал улыбку.

Вдруг Нин Тао протянул руки и взял руку Цинь Чжоу в одной руке и руку Цзян Хао в другой, улыбаясь и говоря: "Иди, иди домой".

Лицо Цзян Хао мгновенно покраснело, и его ходячая осанка выглядела немного неловко: "Ты отпустил, кто-то это видел".

Это было действительно видно, мужчина грызет блинный фрукт, а толстый мужчина несет портфель, оба с ошеломленным взглядом на их лицах. Две красивые женщины одновременно, и одна из них - офицер полиции, офицер полиции, офицер полиции!

Какая семья вернулась. Сценарий?

У тебя дома есть мины?

Нин Тао, однако, был толстокожим и не отпускал руку, и сказал очень высокомерное замечание: "Ну и что с того, что ты его увидишь? Ты не думаешь, что они осмелятся прийти и побить меня?"

"Позор тебе". Цзян Хао слегка плюнул, но не оторвался от руки Нин Тао.

Цинь Чжоу добавил: "Позор тебе".

Нин Тао на мгновение замер и посмотрел на Цин Чжуй, наложницу Небесной Судьбы, которая всегда была ему послушна, как он посмел отругать его через несколько дней?

Цинь Чжуй последовал за ним и снова сказал: "Я отругала этих двух скучных мужчин".

Нинг Тао: ".........."

Цинь Чжоу сказал Цзян Хао: "Хорошая сестра, ты и брат Нин должны пожениться".

Цзян Хао: "..........."

Три человека, наступая на золотое солнце всю дорогу, чтобы говорить и смеяться, солнечный евнух втирал в мяч фигуру незамужней жены, небесной наложницы и Мастера Нинга, у меня есть ты, у тебя есть я.

Человек, который жевал блинный фрукт, холодно ворчал, "Отбросы"!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0338 Глава Посадка божья**

Глава 0338 "Посадка богов в комнатах Четырех домов" Нинг Тао поведал о событиях последних дней, начиная с выщипывания рун и заканчивая поиском сокровищ во Флоренции, лечением профессора Двора у Риттенхольма и, наконец, раскопками плиты яппи под надгробием Люси, спасаясь от конца погони за Джозефом Талманом.

Был опыт, когда он перепрыгнул и не рассказал, и это был тот случай, когда он чуть не получил то, что Шарлин Талман назвала "Шамакаллит". Оглядываясь сейчас назад, он все еще чувствует стыд в своем сердце, что двадцать лет даосского возделывания и ледяной чистоты чуть не обрушились на бич чужеземной принцессы. Такие вещи нельзя, конечно, рассказывать Цзян Хао, иначе ревнивая банка Цзян Хао перевернётся восемьдесят девять раз из десяти.

Самое прекрасное время в жизни, как подарить любимой женщине, или Цин погони, или Цзян хорошо, но кто самый дешёвый, он ещё не решил...........

"Ты дала этой принцессе увеличение груди... это было через ее одежду или без нее?" Когда Нин Тао закончил рассказывать свою историю, Цзян Хао вышел с тихим предложением.

"Это... без одежды, конечно, как это работает с одеждой? Кстати, я выщипывал талисман, и мои руки хватались за талисман, а не за что". Нин Тао был смущен объяснением, а также вытащил выщипанный талисман, чтобы доказать свою невиновность.

Цзян Хао принял обаяние и посмотрел направо и налево: "Эта штука все еще может увеличить грудь? Покажи мне."

Нин Тао двинулся в своем сердце, и его глаза загорелись, как он сказал: "Кому?".

"Ты". Цзян Хао сказал.

Нинг Тао: ".........."

Цзян Хао вернул Нин Тао выщипанный талисман: "Мне плевать на твой сломанный талисман, мой не маленький".

"Да, да, твой достаточно большой, чтобы не нуждаться в Рю." Нинг Тао произнесла стёртое замечание из сахара.

Цзян Хао дал Нин Тао пустой взгляд, но выпустил еще один вздох: "Я действительно не ожидал, что Линь Цинхуа так обернется, я нахожусь в ситуации, когда он не может догадаться, я тоже так обернусь"?

Нин Тао сказал: "Не надо так волноваться, хотя я пока не знаю, что с ним происходит, я не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось".

В углу рта Цзян Хао появился намек на улыбку, даже такая женщина, как она, хотела бы, чтобы мужчина ее защищал.

"Кстати, я чуть не забыл одну вещь. Так как я уже получил новый кусок черепа, то в следующий раз я усовершенствую новый Искатель предков Дэн, ну, этот будет для тебя". Нин Тао вытащил из маленького сундучка с лекарствами маленький фарфоровый флакон, содержащий остатки Предков Дана, и поместил его вместе с ним в руки Цзян Хао.

Цзян Хао подержал маленькую фарфоровую вазу необъяснимым образом и спросил: "Зачем ты мне это даешь?".

Не дожидаясь, пока Нин Тао объяснит ей это, Цинь Чжуй схватил его и сказал: "Добрая сестра, это Древний Поисковый Дан, первоклассный бессмертный Дан, хотя это и неполный остаточный Дан, но он может усилить твою демоническую силу". Вскоре после того, как вы становитесь новым демоном, ваша демоническая сила будет значительно возрастать, если вы возьмете этот дан".

"Всплеск напряжения демонов?" Цзян Хао взглянул на свою грудь и любопытно спросил: "Где же демоническая сила?".

В конце концов, она была совершенно новым демоном, и многие базовые понятия были запутанными.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Хочешь прыгнуть на три лестничных пролета одновременно?".

Цзян Хао на мгновение подумал: "Конечно, это может быть настолько мощным?"

"Это все еще элементарно". Цинь Чжуй сказал.

"Тогда я съем это". С этим Цзян Хао откупорил бутылку и приготовился съесть остатки "Поиска предков" Дана.

Нин Тао нервно сжимала руку: "Я отведу тебя в подходящее место, чтобы поесть ночью, если ты примешь здесь лекарства, дом будет снесен тобой".

Цзян Хао уставился на Нин Тао: "Едешь во Флоренцию поесть?"

Нин Тао на мгновение подумал: "Сначала съезди во Флоренцию выпить пива, а потом возвращайся в Шенонгдзя за лекарствами, бросай там, как тебе вздумается".

Цзян Хао показал счастливую улыбку: "Хорошо, тогда давай сначала поедем во Флоренцию выпить пива, а потом в Шеннонцзя за лекарствами".

Видно, что она хотела поехать во Флоренцию на прогулку, поэтому Нин Тао сказал сначала поехать во Флоренцию, а затем в Шеннонцзя за лекарствами.

Цинь Чжуй сказал: "Вы идите, а я останусь дома и позабочусь о детях".

Нинг Тао сказал: "Разве все еще нет рычащей небесной собаки........".

Не дожидаясь, пока Цинь Чжуй закончит свои слова, Цзян Хао сказал: "Хорошо, упорно трудись за тебя".

Цинь Чжоу улыбнулся и сказал: "Не сильно, не сильно".

Сердце Нин Тао было тепло тронуто, он знал, что она определенно хочет пойти, но ради него и Цзян Хао, они бы лучше остаться дома и заботиться о детях, так что с наложницей, что еще может хотеть муж?

Цзян Хао посмотрел на Цинь Чжоу, ее губы двигались, как будто она хотела сказать спасибо, но ее характер сделал это так, и то, что в конце концов вышло из ее рта было другое: "А Тао, в день твоего отъезда, я получил заказ из бюро".

"Бюро специальных служб?" Нинг Тао слегка нахмурился: "Какое задание они дали тебе снова?"

Цзян Хао сказал: "Это не миссия для меня, это для тебя".

Нинг Тао на мгновение замер: "Для меня?"

Цзян Хао сказал: "Разве вы не говорили Чжан Чжэшань, что вы будете тем, кто заключит контракт на проект поиска предков, который был одобрен верхней. Позвольте мне проинформировать вас о подготовке предложения и подборе персонала".

Нинг Тао горько смеялся: "Я сказал это специально, чтобы спасти тебя, но я не ожидал, что они воспримут это всерьез. Варианты? У меня нет программы, и я не буду ее готовить. Но персонал, который я могу выбрать, я выбираю тебя, и этот Цзя Иньхун, я думаю, что он хорош".

Цзян Хао сказал: "Ему можно доверять, но нельзя все ему рассказывать".

Нинг Тао кивнул головой, Подушка Боковой Ветер определенно собирался слушать.

"Только я и Чжиа Иньхун?" спросил Цзян Хао.

Нин Тао сказал: "Я хотел иметь только одного из вас, но что Чжан Чжэшан знает о наших отношениях, я боюсь, что он снова будет подозрителен, просто выбери другого аутсайдера, что Цзя Иньхун придет и будет работать, ты просто командуешь и направляешь, не следи за неприятностями".

"Какие у нас отношения......." Голос Цзян Хао необъяснимо стал намного меньше.

Нинг Тао нагло сказал: "Невеста"!

Цзян Хуо слегка плюнул и покраснел: "Я - нет".

Нин Тао смеялся счастливо, он чувствовал, что в соответствии с этим импульсом, это не займет много времени, чтобы подтолкнуть его целомудрия павильон.

Цинь Чжуй сказал: "Хорошая сестра, я думаю, что ты могла бы бросить работу и стать женой на полный рабочий день, чтобы брат Нин смог тебя поддержать".

Цзян Хао сказал: "Я не бросаю работу, говоря так, что процесс трудоемкий и занимает некоторое время".

На самом деле она не опровергла "постоянную жену" Цинь Чжуя.

В этот момент в дверь пробежала рычащая небесная собака, и Fox Xiao Ji села на спину, маленькая грязная морда. В доме рычащие клыки, а она все еще кричит: "Ха! Ха! Гах!"

"Я собака, а не лошадь." Ворчащий Тенгу горько посмотрел ему в лицо, а затем в преувеличенном тоне сказал: "Привет! Папа вернулся! Кики, иди за мамой!"

Нин Тао уставился на него, рычащий небесный пёс уже знал, что он вернулся, перед его глазами эта сцена не просто не хочет забрать ребёнка, хочет выбраться? Тем не менее, не это делает его депрессивным, но тот факт, что этот продукт также подстрекал Fox Hicks называть его матерью, есть ли мать с ручкой в этом мире?

Наглая собака опустила голову и выглядела так, будто перекус сдулся.

Фокс Сяо Цзи протянул пару маленьких ручек и закричал: "Мама-обнимашка, мама-обнимашка".

Нин Тао горько смеялась и протянула руку помощи, чтобы унести ее со спины собаки: "Сяо Цзи был хорошим мальчиком в эти дни?"

"Хорошо". Подошло грязное маленькое личико Фокса Сяо Цзи и зататуировало поцелуй Нин Тао: "Мама, ты тоже целуешь Сяо Цзи".

Нинг Тао была немного безмолвна, но все равно поцеловала свое маленькое личико.

Цзян Хао прикрыл ей лоб головной болью: ''Что это за семья? Собаки говорят, дети зовут мужчин матерями............................."

Очень приятно вернуться домой, поговорить с семьей, немного наверстать упущенное.

Поиграв немного, Нин Тао снова поместил Fox Xiaoji на спину рычащей небесной собаки и позволил ей вести ребенка. Пока Цин Чжуй и Бай Цзин шли готовить обед, он взял компьютер и вернулся в клинику Тяньвай.

Вставьте флэш-накопитель в USB-порт вашего ноутбука и на дисплее появится папка. Профессор Яд не устанавливал пароль, не зная, для чего он это делает, но снижал трудности для Нинг Тао, чтобы взломать его.

Нин Тао открыл эту папку, внутри которой было еще две папки, и он открыл их одну за другой, в одной из которых были сделаны фотографии, а в другой - видеофайл.

Эти снимки были сделаны из довольно старой бестиарийной книги, а на первом снимке, предположительно, толщина начинается как минимум на фут позже. Впоследствии были сделаны фотографии содержимого книги, причем на каждой странице была сделана отдельная фотография, сделанная очень четко.

Очевидно, что эти фотографии - книга о "символах", которые семья Кагу получила из Древнего Рима. Профессор Йодер изучал это всю свою жизнь, как он мог не сфотографироваться и спасти одного. С этими фотографиями Нин Тао не нужно было получать оригинальную книгу от семьи Кагу, это было то же самое, что получить книгу.

В дополнение к фотографии в документе есть слово документ, в котором хранится фотография.

Нинг Тао открыл его и был мгновенно взволнован. Профессор Яд отредактировал все расшифрованные части в документе Word, и каждый символ или руна был аннотирован двумя типами текста, один на швейцарском, а другой на английском языке.

Но даже в английском языке Нин Тао выглядел немного растянутым, потому что на нем было слишком много академических слов. Похоже, что для того, чтобы отполировать его, нужно сначала почистить на английском языке.

Вдруг глаза Нин Тао остановились на руне на Слове, и над ним нахлынуло чувство дежа вю. Он что-то придумал, проследил за ним, подошел к ящику и вытащил из него фотографии каменной гальки, ранее сделанные им в городе Инь Юэ, и сравнил их по очереди.

Спустя дюжину или около того фотографий, Нинг Тао нашел подходящую.

Руны на фото были точно такими же, как и соответствующие руны на документе Word, до того, как Нин Тао не знал, что это значит и как это произносится, но после прочтения перевода профессора Йада он не только знал, что это значит, но и знал, как это произносится.

"Больной"... Кири... послал? Это должен быть звук болезни". Всё было так же просто, Нин Тао освоил руну в формировании бокового закона города Инь Юэ.

На самом деле, это было не так просто, как выучить руну, это означало, что если он овладеет всей этой чудовищной кожей руны, то с большой долей вероятности он сможет разблокировать это странное заклинание, оставленное Лунным Человеком Инь, а затем раскрыть секреты Лунного Человека Инь!

Нинг Тао не торопился узнать, что есть в Слове, такие вещи не торопились. Он контролировал свое волнение на мгновение и нажимал на кнопку открытия видеофайла.

Профессор Яд появляется на видео, его волосы чуть не выпали, засохли и похудели, и один взгляд показывает, что он проходил химиотерапию, когда записывал это видео.

На видео показано несколько квадратных метров спиртового поля, на котором растут некоторые растения, с пшеницей и кукурузой, а также цветок, который нельзя назвать, и все это выглядит так, будто растет красиво.

Возможно, из какого-то наследия профессор Йодер использовал английский язык: "Я знал, что у меня заканчивается время, и в последней части своей жизни я сделал это видео, чтобы ничего не доказать, а просто не хотеть, чтобы кровь моей жизни катилась ко всем чертям вместе со мной". Я не знаю, когда, еще раз, какой человек откроет это видео, и, может быть, никогда не будет найден, я оставлю это на усмотрение Господа..."

"Я изучал символы всю свою жизнь, и я хорошо знаком с древнеегипетской, римской и даже майянской символикой, а также с символикой древнего Востока, так меня нашла семья Кагу", Они дали мне книгу почитать. Я помню тот день, меня тянуло к нему с первого взгляда, я никогда раньше не видел такого символа, я не знаю, от какого возраста он сохранился и что он означал...".

"Я начал изучать их, и это изучение длилось тридцать лет, и я наблюдал, как принц и две принцессы растут до мужественности, но я становился все старше и старше. Однако мои усилия были не напрасны, я просмотрел бесчисленное количество литературы и проконсультировался со своими коллегами по всему миру, и в конце концов я расшифровал эту часть, которую я интерпретировал как божественную технику посадки....".

"Когда я треснул и попытался, я, наконец, выкопал на дне моря, чтобы получить нужную зеленую глину, и посадил на нее разные растения, как описано в книге, и я не получил ни малейшего урожая, и растения, которые выросли из зеленой глины, были превосходны, и некоторые из съеденных плодов даже имели целебное и оздоровительное действие". Мой проект был серьезно воспринят Короной, которая оказала ему большую поддержку. Но мне всегда не хватало чего-то, чтобы достичь этого эффекта, описанного в книге..."

Видео закончено.

В углу рта Нин Тао появился намек на улыбку: "Тебе не хватает Духовной Силы, но мне не хватает, но не волнуйся, я продолжу дело всей твоей жизни, и я буду развивать Духовное Материальное Культивирование в своем побочном бизнесе!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0339 Глава Морозная Королева**

0339 Глава Королева Мороза Слабая линия рыбьего чрева, белого цвета на востоке, величественный Собор Богоматери Сотни Цветов до сих пор окутан тьмой. Старые улицы были пустынны, не говоря уже об открытых тавернах.

На самом высоком уровне колокольни Джотто, рядом с окном, стояла пара восточных мужчин и женщин, смотрящих на размытый вид на Флоренцию.

"Разве ты не говорил, что собираешься отвезти меня в таверну выпить?" Цзян Он нарушил тишину между ними.

Нин Тао сказал несколько неловко: "Извини, я был мгновенно забавен и забыл разницу во времени".

Цзян Хао также ничего не сказала, она переместила глаза за окно, хотя везде был темный свет, но она все равно смотрела с большим интересом. Она никогда раньше не была во Флоренции, и все здесь содержало для нее особое обращение.

Еще через некоторое время пара молодых мужчин и женщин вышли на улицу и остановились прямо перед собором Сотни Цветов Богородицы. Молодой человек внезапно упал на колени и сделал предложение с кольцевой коробкой в руках. Женщина закрыла рот от волнения и счастья. Но на расстоянии я не слышал, что они говорили.

Цзян Хао и Нин Тао смотрели на молодого мужчину и женщину снисходительно.

После того, как девушка взяла кольцо юноши, они обняли и страстно поцеловались.

Это было бы немного преуменьшением.

Казалось бы, заразившись от пары молодых мужчин и женщин, Нин Тао спокойно наклонил голову и понемногу прижимал губы к лицу Цзян Хао.

Послесвечение из угла глаз Цзян Хао бесшумно переместилось на лицо Нин Тао, а слегка вздернутые губы напряглись еще до того, как они поцеловали ее в лицо.

Нин Тао на самом деле знал, что Цзян Хао щурится на него, но он притворился, что не видит его, и крепко его поцеловал.

Когда его в первый раз собирались поцеловать, рука вдруг остановила его перед ртом, и он закрыл рот и поцеловал его в ладонь.

Цзян Хао в панике убрал руку и с красным лицом сказал: "Почему ты такой неприятный?".

Нинг Тао изначально не был толстокожим, но в то время он был необразованным: "Что еще я хочу в тебе, я просто хочу, чтобы тебя было достаточно".

Цзян был злой и смешной: "Не думай, что я не знаю, что ты имеешь в виду, ты сказал перед тем, как прийти, что возьмешь меня выпить, ты хочешь сделать что-нибудь плохое, пока я пьян, верно? Ты не хотел его, когда я хотел отдать его тебе, теперь, когда я хочу его, это не так просто".

Нинг Тао: ".........."

"Забудь об этом, пойдем в Шенонгдзя, там все равно нет вина для тебя". Цзян Хао сказал.

Нинг Тао неловко улыбнулся и смутился сказать что-нибудь.

Через несколько минут в долине Шенонгдзя открылась удобная дверь.

Долина когда-то была лагерем археологической группы, долина все та же, но археологической группы больше нет, трудно оглянуться назад.

Долина под ночью не была темной, в ясном ночном небе висели светлые луны, были хорошо видны река и травы долины.

"Прямо здесь, я буду охранять тебя, и ты сможешь с уверенностью съесть этого поискового предка Дэна." Нинг Тао сказал.

Цзян Хао взял маленький фарфоровый флакон, расстегнул его и вылил остатки предков Дана в ладонь. Она посмотрела на Нин Тао, казалось бы, подтверждают что-то в ее глазах, и, не задумываясь, она кормила, что остаток Предка Ищущий Дэн в ее рот и проглотила его с наклоном шеи.

Нин Тао смотрел прямо на Цзян Хао, ее глаза и нос также входит в состояние глядя и чувствуя запах, контролируя все ее изменения в любое время.

Цзян Хао также уставился прямо на Нин Тао, хотя она знала, что с Нин Тао на ее стороне ничего не случится, но она все равно нервничала.

Прошло несколько секунд.

Нин Тао сказал несколько встревоженно: "Почему нет ответа? Ладно, ладно, как ты к этому относишься?"

Как только его слова упали, Цзян Хао не успел ответить ему, и вдруг раздался рев, и из ее рта вырвалось облако зеленого света, и звук кровоточащих скелетных движений также исходил изнутри ее тела, и что было еще страшнее, так это то, что ее мышцы также быстро росли, и зрелище было похоже на броженное тесто под быстрым выстрелом!

"А..." Цзян Хао выпустил еще один рев, его глаза стали зелеными, и вокруг него обернулась зеленая фантомная демоническая аура.

Ура!

С трещиной одежда на теле Цзян Хао внезапно раскрошилась, и кусок мускулатуры растянул ткань и обнажился в воздухе. Эти мышцы обладали страшной силой, вены поднимались высоко, но поддерживали белую нежную кожу, с жуткой чувственностью.

В первый раз, когда он увидел фотографию, он увидел, как Инь Мо Лан снимает "Поиск предков" Дэн, но он не ожидал, что Цзян снимет "Поиск предков" Дэн, но фотография была такой сексуальной, волнующей и красивой.

"Горячо!" Цзян Хао, который превратился в женскую ваджру, ударил ее двойным кулаком по собственной груди, глухой звук, и последний кусочек ткани на ее тело было разбито и хлопья полетели.

Нин Тао был, как будто он был иммобилизован, все его тело, включая глаза, замерзли, не в состоянии двигаться.

"Не смотри!" Цзян Хао издал рев и внезапно перевернулся.

Нин Тао сосредоточился на движении поднятия ноги с ней, но проигнорировал, что нога была, чтобы пнуть его, только тогда мгновенное оцепенение в груди ноги, свистящий момент и взлетел вверх, вылетая на десятки метров, прежде чем упасть тяжело на берег реки.

"Ты в порядке, Тао?" Цзян Хао бросился вверх, мышцы выпуклой руки единорога протянули руку и унесли Нин Тао в талию.

Нин Тао наслаждалась чудесным ощущением женского объятия ваджры на руках и смеялась: "Я в порядке, я практиковалась в непринужденной обстановке, поезд в порядке, ты не такая уж и большая".

"Удивил меня... Я не знаю почему, я не могу контролировать свои эмоции, я так сильно хочу выпустить воздух!"

"Ты можешь мягко обходить меня, у тебя такие твердые грудные мышцы."

"Что ты имеешь в виду?"

"Я сказал..."

Не дожидаясь, пока Нин Тао закончит свое предложение, Цзян Хао внезапно ударил кулаком в глаз Нин Тао.............

О каких грудях ты говоришь?

Более десяти минут ушло на то, чтобы демоническая сила Цзян Хао успокоилась, выпуклость мышц быстро утихла, а глаза зеленого пантеона вернулись в норму. Тем не менее, после того, как Духовный Поиск Дана очистил сутру, ее демоническая сила резко возросла, и она уже не была тем Цзяном, каким она была раньше.

Нинг Тао подошла к ней и с беспокойством сказала: "Как ты себя чувствуешь сейчас?".

Цзян Хао в панике прыгнул в реку и спрятался: "Не подходи".

Нинг Тао остановился на своем пути и в шутку сказал: "Ты был так свиреп, но не пожалел сил, чтобы ударить меня. Вы приходите сюда, а я беру ваш пульс и ставлю диагноз вашему текущему состоянию".

"Не думай, что я не знаю, что у тебя на уме, я не куплюсь на твой трюк, а ты отдашь мне свою одежду." Цзян Хао сказал, прятаться в воде и не вставать.

Чистая река лучше, чем нет.

Нин Тао больше не мог флиртовать с ней, снял пиджак и перекинул его ей.

Цзян Хао протянул руку, чтобы поднять его, но пальто подуло ветром, она схватила его пустым, и пальто тоже упало в воду. Как только она торопилась и не знала, что ее спровоцировало, речная вода вокруг ее тела внезапно замерзла!

ЩЕЛЧОК................

Под звук мелкого обледенения проточная речная вода замерзла на несколько квадратных метров в одно мгновение!

Пальто упало на лед и не было смыто водой.

Нин Тао был ошеломлен на месте, и его чувства на данный момент были еще сильнее, чем когда он видел, как Цзян Хао только что превратился в женскую ваджру.

Цзян Хао превращается в Нового Демона, известного своей способностью чистить лица и пробуждать гены Древних, превращаясь в Древнего Человека. Линь Цинь Хуа также обладал этой способностью, когда он снова увидел Линь Цинь Хуа во Флоренции, Линь Цинь Хуа сломал ногу и восстановился всего за несколько секунд, что показало, что Линь Цинь Хуа обладал способностью, отличной от чистки лица, которая заключалась в быстром восстановлении после травмы. Цзян Хао, который теперь принял Дэн Поиск Предков, также показал ее способность быть новым демоном, кроме как трясти ее лицо, и это было - Замороженный!

Даже проточная речная вода могла замерзнуть, способность Цзян Хао, как нового демона, была явно более развитой и мощной, чем способность Линь Цинь Хуа быстро восстанавливаться!

Это вовсе не было удивительно, потому что Линь Цинь Хуа не взял родословную ищущего Дэна, которую он уточнил, в то время как Цзян Хао имел родословную ищущего Дэна, чтобы взять. Также, возможно, есть причина таланта, которая затрудняет анализ и доказательство.

Цзян Хао надел куртку Нин Тао, одним кулаком разбил замерзшую реку и осторожно вышел на берег.

Только тогда Нин Тао оправился от шока и поспешил поприветствовать его: "Только что... как ты это сделал?"

Цзян Хао аккуратно прижал подол куртки и на мгновение подумал: "Не знаю, как только я торопился, я захотел взять эту рубашку, я не знал, что происходит и...".

"Если подумать, на что это было похоже?" Когда он говорил, Нинг Тао уже разбудил глаза и нос до состояния взгляда и запаха, и он был снова ошеломлен этим взглядом. Цзян Хао предвестник поле метаморфозы в предвестник демона поле, зеленый и капюшоном цвета почти скрыл красочное поле предвестника бытия человека, демонская аура была глубокой!

Цзян Хао снова подумал, затем покачал головой: "Я действительно не могу думать об этом, это чувство тоже очень странное, мой язык беден, я не могу описать его, возвращайся, я обдумаю его и скажу тебе".

"Дай мне потрогать твою руку". Нин Тао протянул руку, чтобы собрать его, и схватил Цзян Хао за руку, нажав на подол рубашки.

В результате, с этим тягой и подъемом, подол его свободного платья размахивал ветром.

"Извращенец!" Цзян Хао был застенчив и встревожен и боролся.

Внезапно разразился озноб, и вся рука Нинг Тао была заморожена!

"Ты в порядке, Тао?" Цзян Хао запаниковал, протянул руку и схватил Нин Тао за плечо.

ЩЕЛЧОК................

Плечи Нинга Тао, его голова и все его тело снова замерзли!

Всего за две секунды Нинг Тао превратился в ледяного человека. Лед был не чистым, прозрачным, а немного моховым. Очевидно, что этот лед был конденсирован ее демонической силой, а влага в окружающем воздухе, под землей, была мгновенно перенесена в тело Нин Тао и конденсировалась в лед под ее демонической силой!

С таким мастерством она, наверное, могла бы переплыть Тихий океан, от Малакки до Персидского залива, если бы была искусной!

"Тао, ты в порядке? Не пугай меня!" Цзян Хао был ошеломлен, сжал кулак и разбил его в сторону ледяной скульптуры Нин Тао.

Тем не менее, она не ждала, пока ее кулак приземлится на тело Нин Тао, и лед на теле Нин Тао внезапно лопнул, стреляя ледяными глыбами во всех направлениях.

Тем не менее, ее кулак все еще прорезал лопнувший лед и врезался в глазницу Нинг Тао.

Чёрт!

Лицо Нинга Тао снова было запечатано во льду, и человек упал назад, сильно ударившись о землю.

"Ты в порядке, Тао?" Цзян Хао ворвался с тревогой.

Нин Тао внезапно встал и поднял руки: "Не подходите! Я в порядке!"

Цзян Хао остановился на своем пути с извиняющимся и снисходительным выражением лица.

Нин Тао сказал: "Не используйте свою демоническую силу опрометчиво в будущем, вы сейчас не только в состоянии запечатать лед, но ваша сила также пугающе велика, когда вы еще не знакомы с вашей демонской силой и умеют управлять ею, вы должны уменьшить ваш контакт с людьми".

Видя, что Нин Тао в порядке, Цзян Хао положил ее сердце, она сжала глаза на Нин Тао, а также намеренно поднял подол платья на несколько сантиметров вверх: "А Тао, ты не хочешь? Я отдам его тебе сейчас, ты сделаешь это."

Нинг Тао: ".........."

Должно быть, она сделала это нарочно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0340: Перетаскивание слова**

Глава 0340 Советы Цзя Иньхун действительно пришли сообщить, буквально на следующий день после того, как Цзян Хао взял остаточную версию родословной Поиск Дан.

"Доктор Нинг, где наша лаборатория?" Цзя Иньхун была счастлива и говорила вежливо: "Не могу дождаться, чтобы поставить на работу под вашим руководством".

В первый раз, когда он был врачом, он сказал: "Я врач клиники, вы возвращайтесь и обратитесь к Чжан Зешань, посмотрите, если вы можете дать нам проектной группы в пригороде, чтобы предоставить участок земли, не большой, может построить лабораторию будет делать. Также, вы запрашиваете у него еще одну партию экспериментального оборудования. Есть также финансирование, финансирование, на которое можно подать заявку, давайте подадим заявку на пять миллионов авансом".

Улыбка на лице Цзя Иньхун на мгновение застыла: "Это... финансирование и оборудование, безусловно, хорошее, но предоставление земли для строительства лаборатории........................".

Нинг Тао улыбнулась: "Ближе к делу".

Цин догнал его и добавил немного воды в чашку Нин Тао, затем опустил чайник и встал позади него, чтобы дать ему выжать плечо.

Этот пирог не врач клиники, он как великий старик.

Цзя Иньхун сдержал мысль о встрече с Цинь Чжуем и сказал с горьким лицом: "Доктор Нин, я думал, что мы скоро начнем эксперимент, но если мы только сейчас построим лабораторию, сколько времени это займет?"

"Немного левее", - сказал Нинг Тао.

Цзя Иньхун на мгновение замер: "Что?"

Однако я увидел, что белая кошка Цинь Чжоу немного сдвинулась влево и снова начала массировать Нин Тао. Она наклонилась вперед и чуть не приземлилась на спину Нинг Тао.

Только тогда Цзя Иньхун поняла, что Нин Тао разговаривал не с ним, а с той сказочной женщиной. Он только завидовал и не осмеливался думать о половине из них, потому что думать об этом было бесполезно.

Затем Нин Тао посмотрел на Цзя Иньхун: "Доктор Цзя, вы должны знать, какими исследованиями мы занимаемся, как мы можем обойтись без идеальной экспериментальной среды? Говорю вам, мы работаем над атомными бомбами биофармацевтического мира, которые не могут быть построены в этой гостиной, верно? Невозможно построить атомную бомбу за три-пять месяцев, не так ли?"

Цзя Иньхун: ".........."

Цинь Чжуй вынюхала смех, а затем налетела на спину Нин Тао, не зная, стесняется ли она прятаться или наклонилась от смеха.

Цзя Иньхун на мгновение замер, но то, что он видел, было лишь дразнящей картиной, но он не видел зеленой ости, которая вспыхнула в глазах Цинчао, глубокая прохлада, как лезвие ножа.

Нин Тао сказал: "Встань хорошо, ты не боишься таких шуток про гостей?"

Затем Цинь Чжоу выпрямился и сделал Нин Тао еще один массаж плеч и спины.

Нин Тао сказал: "Доктор Цзя, идите и расскажите Чжан Зешану о моей просьбе. Такие вещи, как научные исследования, не приходят в спешке, и когда лаборатория будет построена, мы начнем проект по поиску предков".

Цзя Иньхун сказал: "Хорошо, я вернусь и подам заявление". Кстати, где товарищ Цзян Хао? Я знаю, что она, как и она, в этой программе".

Нин Тао сказала: "Она пошла за сырьем и ее здесь нет".

Цзя Иньхун на мгновение замер: "Нас только трое?"

Нин Тао сказал: "Три вонючих сапожника для Чжугэ Лян, нас хватит на троих".

Рот Цзя Иньхунь открылся, но она так и не смогла вырвать слова из сердца. Вот как он чувствовал себя в этом докладе, не зная, почему он чувствовал, что то, что Нин Тао Шейк построил не лаборатория, а кошелек компании.

Выйдя из гостиной, Цзя Иньхун впал в депрессию и подошел к входной двери во двор.

"ABCDEFG......." пришел голос кого-то, кто читает английский алфавит.

Цзя Иньхун остановился и посмотрел на звук, но увидел, что во дворе лежит садовая собака, золотисто-желтая шерсть, смотрит на нее, пасть собаки слегка приоткрыта, тоже ярко улыбается. Рядом с полевым псом сидела маленькая девочка с фарфоровой миской в руке, державшая в руках маленькую половину миски с песком.

Маленькая девочка посмотрела на Цзя Иньхун, и в ее черных глазах вдруг вспыхнула мрачная зеленая аура.

Цзя Иньхун моргнула глазами и закрепила глаза на маленькой девочке, но то, что она могла видеть, было парой больших уродливых глаз, которые были полны чистой и безупречной детской невинности.

"Это место такое странное". Цзя Иньхун покачала головой и ушла с полным расстройством желудка и странными чувствами.

Когда он вышел за дверь, фарфоровая чаша в руке Фокс Сяо Цзи внезапно треснула и все зерна песка в чаше внезапно приостановились.

Рычащий пёс с неба вздохнул: "Фокс Сяо Цзи, это уже третья миска, которую ты сегодня разбил, ты пытаешься разбить все миски в доме?"

Подвешенный в воздухе песок внезапно слился и в мгновение ока превратился в форму кости.

"Собачка, я куплю тебе кость". Фокс Сяодзи сказал.

Рычащий собака сильно покачал головой собаки.

Каждый день что-то менялось в теле Фокс Сяо Цзи. Скорость ее роста также была довольно удивительной, рычащий Небесный Пес был якобы ее товарищем по игре, но на самом деле был шпионом, которого Нин Тао устроил, чтобы Лис Сяо Цзи был поблизости. То, что она говорила и делала днем, рычащая небесная собака рассказывала Нин Тао.

В конце концов, ее предыдущей жизнью была леди-лиса, "фея лисы", которая выписала рецепт на поиск предков Дана в голове Чжу Хунъюй. Нин Тао держался за надежду, что в один прекрасный день пробуждатся воспоминания о прошлой жизни Фокс Сяодзи, и ему не придется искать фрагменты черепа Чжу Хунъюй по частям, он сможет получить полную формулу из тела Фокс Сяодзи, и даже с легкостью раскроет тайну "Поиск предков Дана".

Через несколько минут после того, как Цзя Иньхун ушла, вошёл Цзян Хао через маленькую дверь в гостиную. Ее внешний вид ничуть не изменился, но весь ее темперамент отличался от прежнего.

Цинь Чжуй улыбнулся и сказал: "Поздравляю, добрая сестра Демон Сила значительно возросла".

Цзян Хао поспешил Цинь Чжуй и улыбнулся, "хорошая сестра" Цинь Чжуй, она всегда была открыта для него, это не имело ничего общего с возрастом, это было все, что связано с характером.

"Вернется ли он и скажет Чжан Зешану, что Чжан Зешан согласится?" Цзян Хао перешел на сторону Нин Тао.

Я думаю, что он согласится, а если нет, то я подам заявление и посмотрю, кто кого сможет измотать", - сказал Нинг Тао. Я все равно не паникую, не в течение ста лет. Я уже попросил Сэньпая Иня исследовать Биотехнологическую компанию "Генезис", которая дала Чжан Зэшану "Духовный поиск Дана", и я уверен, что результаты будут получены в ближайшее время".

"Вот и все, я вижу, ты все равно не воспринимаешь всерьез проект "Ищу предков", я немного хочу пить во рту, я сделаю глоток воды". Цзян Хао потянулся за чашкой чая Нин Тао.

ЩЕЛКНИ.

Чашки замерли и треснули.

Цзян Хао вздохнул в депрессии: "Я всегда был не в состоянии контролировать эту странную силу в моем теле, А Тао, я вернусь в дом, а ты придешь и научишь меня".

Нинг Тао с готовностью согласился: "Ладно, ты иди первым, я зайду позже".

Цзян Хао ушел.

Нин Тао посмотрел на Цин Чжуй: "Ты взял того Родоначальника, которого я тебе дала?"

"Еще нет". Цинь Чжуй сказал.

"Почему бы тебе не поесть?" Нинг Тао спрашивал.

Цинь Чжуй сказала: "Я обсуждала это с моей сестрой, она сказала, что этот эликсир ценен, поэтому я должна взять его сейчас, чтобы немного усилить мою демоническую силу, и я должна оставить его для позднего прорыва демонического эликсира".

"У тебя и твоей сестры есть демонический эликсир?"

"Ну, сестра немного сильнее меня, она в Среднем Царстве Демона Дэна, прорыв - это Царство Демона Младенца."

"А после ребенка-демона?"

"Из царства, Младенец Юань из царства, поглощающий сущность неба и земли, солнца и луны, души, как существенная."

"Продолжай".

Цинь Чжоу продолжил: "После того, как вы достигли Царства вне тела, если у вас есть какая-либо субстанция, вы должны идеально слиться с вашим телом, и это Маленькое Царство Нирваны, и идеальное слияние считается вашим достижением". Далее следует Великое царство нирваны, которое эквивалентно дальнейшему усовершенствованию на фундаменте Маленькой нирваны, практикующей Бессмертное тело и Душу Ваджры, в подготовке к последнему аборту. Мы, демоны и земледельцы, культивируем ступени практически одинаково, только имена немного разные. Однако, я слышал от сестры, что очень мало культиваторов и демонов, которые могут культивировать в Великое Нирванское царство прямо сейчас, не говоря уже о Трансъюнкциональном царстве".

Нинг Тао на мгновение задумался: "Эта система выращивания, о которой вы говорите, не включает в себя и Новых Демонов"?

Цинь Чжуй на мгновение задумался, прежде чем сказать: "Насколько я знаю, новые демоны отличаются от наших естественных демонов, а новые демоны - это почти мутировавшие существования". Старейшина Инь отличается от меня и моей сестры, и ситуация Доброй Сестры тоже должна быть другой, но что отличается, я не знаю".

Нин Тао не был удивлен, потому что он сам был другим, он не знал, что his俢 области, его dan размером с футбольный мяч было необъяснимое существование.

"Хм, я вижу, я понимаю грубо, я пойду найду Цзян Хао и посмотрю, смогу ли я придумать способ научить ее контролировать свою демоническую силу". Нинг Тао встал и ушёл, чтобы найти Цзян Хао.

Цинь Чжуй посмотрел на спину Нин Тао и захотел что-то повторить.

Во дворе во дворе встал рычащий небесный пёс и вилял хвостом в Нинг Тао.

Нин Тао взглянул на ревущего небесного пса и лисицу Сяо Цзи и прошел мимо.

Рычащий собака подтвердил внешний вид и кивнул головой собаке.

Нинг Тао постучал в дверь комнаты.

"Входите". Голос Цзян Хао вышел из дома.

Нин Тао толкнул дверь и вошел, закрыв дверь рукой. Возникла прохлада, и в одно мгновение почувствовалось, как будто переходишь на Северный полюс. Он также замер на мгновение, как дверь в комнату закрылась, один глаз повернулся неподвижно.

Цзян Хао носил набор спортивных бикини, черного цвета, что создало резкую разницу в цвете с ледяными костями по всему телу. Не цвет лестного спортивного бикини заставил его зевать, а изгибы, которые он очертил.

У нее горячее, горячее, горячее тело.

"Ты видел достаточно?" Цзян Хао дал Нин Тао пустой взгляд.

Нинг Тао горько засмеялся: "Что ты делаешь, одетый так? Практика - это серьезный бизнес, сначала переоденься в костюм".

Он думал, что она делает это нарочно, хорошо зная, что он не может прикоснуться к ней, и так намеренно одетый так сексуально, чтобы стимулировать его.

Цзян Хао внезапно захлопнул свой двойной кулак, громкий взрыв и прохладный выстрел, и кусок белой мускулатуры быстро раздулся.

Сексуальность и власть, просто странно сочетаются.

Она не хотела раздражать Нинг Тао, а хотела достаточно хорошо тренировать упругость бикини, чтобы не подпирать его. Но из-за этого некоторые линии стали более четкими и объемными.

История жизни Нежи - это история о человеке, который может вызвать кровотечение из носа.

"Как мне контролировать свою власть?" Цзян Хао пошёл в сторону Нин Тао.

В голове Нинг Тао было полно путаницы в мыслях и чувствах, где был закон. Цзян Хуо подошел шаг за шагом, и он также необъяснимо напрягся.

Внезапная какофония голосов пришла снаружи.

"Кто-то собирается прыгнуть!" Кто-то кричал.

"Сначала разберешься сам, а я пойду посмотрю". Нинг Тао повернулся и побежал.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0341 "Нечувствительные люди**

0341 Глава: Бесчувственные люди Спасение жизни лучше, чем создание семиступенчатой пагоды, рожденной как естественный посредник между добром и злом, как Нинг Тао может не выйти посмотреть, что происходит, когда кто-то прыгает со здания?

Нин Тао вышел во двор и увидел, как кто-то бежит в сторону многоквартирного дома, а пожилая женщина закричала: "Кто-то прыгает!".

Нин Тао слегка нахмурился, некоторые большие тетки ездят на автобусе метро, молодые люди не позволяют сиденье, порочные слова легкие, или даже большой бой. Посмотрите на эту большую леди пухленькую и пухленькую, но в данный момент у нее заканчивается статус марафонца. Он задавался вопросом, не спрыгнул ли кто-нибудь со здания. Неужели старушка была так взволнована?

Цинь Чжоу также выбежал во двор, любопытно посмотрев на толпу, бегущую в сторону этого многоквартирного дома, прежде чем он на мгновение незаметно уставился и сказал: "Брат Нин, что случилось, куда бежали эти люди?".

Нинг Тао сказал: "Кто-то спрыгнул со здания, давайте подойдем и посмотрим, сможем ли мы помочь". Если вы действительно не можете, то вы просто нанесете удар и спасете чью-то жизнь и построите пагоду седьмого уровня, и это также ваш шанс накопить заслуги".

"Хмм." Цин погнался за ним в ответ и последовал за Нин Тао в сторону этого многоквартирного дома.

Прежде чем Мастер Нин и наложница Небесной Судьбы смогли пробежать несколько шагов, Цзян Хао погнался за ними: "Подожди меня".

Она переоделась в форму, но Нинг Тао пропустила спортивное бикини.

Жители этого здания собрались под большой толпой людей, а также пожарных машин и пожарных, и сцена была буйной.

Нинг Тао посмотрел наверх и увидел девочку, сидящую на стойке кондиционера на шестом этаже, но еще в подростковом возрасте, все еще носящую школьную форму, по-детски. Его сердце не могло не трепетать, совершить самоубийство в таком юном возрасте, зачем это было?

В этот момент в оконном проеме на стойке кондиционера появился пожарный, который попытался вылезти из подоконника, и эмоции девушки вдруг вспыхнули и закричали на него: "Не подходите ближе! Иди сюда, а я прыгну!"

"Маленькая девочка, успокойся, я не приду, будь осторожна, не упади". Пожарный, убеждая девушку, убрал ногу, которая была поднята на подоконник.

Девушка начала плакать, разбивая сердце, и слезы упали, когда она держала нить.

Изначально Нин Тао хотел, чтобы Цин догнал его, чтобы спасти девушку, но увидел пожарных и рассеял его мысли. В этой комнате должны быть и другие пожарные, находящиеся в строгой изоляции, и, безусловно, будет противостояние, когда Цин будет преследовать их. Он подошел к уху Цинь Чжуй и прошептал: "Давайте сначала посмотрим на ситуацию, если пожарные смогут спасти девушку, то вы ничего не сделаете, если пожарные не смогут ее убедить, то мы что-нибудь придумаем".

"Хмм." Цинь Чжуй кивнул.

Позиция Нин Тао и Цинь Чжоу по поводу шепота была немного двусмысленной, и Цзян Хао был рядом с ними, но у нее не было очевидной реакции на ревность. Цинь Чжуй был так щедр, что дал ей и Нин Тао шанс побыть наедине, как она могла быть мелочной?

На самом деле, отношения между тремя людьми изменились подсознательно, просто не проткнув оконное стекло.

В этот момент кто-то из толпы на первом этаже сказал: "Ты должен прыгнуть, если не прыгнешь, на что мы смотрим".

"Точно, мы так долго стояли здесь и ждали, а ты вместо этого прыгаешь!" Он был командирован.

"Прыгай! Давай, прыгай!"

"Ты будешь прыгать или нет, я уже устал ждать!"

Больше людей пришло по этому случаю.

Инструктор пожарной службы с тревогой сказал: "Не начинайте шум, не раздражайте ее!"

"Говорить не противозаконно", не так ли? Не то, чтобы я заставил ее подняться так высоко, у нее должны были быть яйца, чтобы спрыгнуть". Человек средних лет справедливо сказал.

"Ты............................................................................................................................................" инструктор пожарной части остался безмолвным.

Сердце Нин Тао сгорело от злости, девушка, должно быть, встретил какое-то препятствие, чтобы добраться до этого момента, она не знала, как грустно ее сердце, но эти люди все еще уговаривал ее прыгнуть вниз. Действительно, в глазах тех, кто поднимал неприятности, они говорили, не нарушая закона, но их действия были равносильны убийству!

Иногда слова причиняют боль глубже и больше, чем нож.

"Прыгай! Давай, прыгай!" Мужчина средних лет был еще более агрессивным, его голос был громким.

Люди смеялись в толпе, которая собралась вокруг, а потом еще больше людей смеялись, сцена была оживленной и атмосфера была жизнерадостной. Это было похоже на то, что перед ними не грустная, отчаянная девушка, а клоун, который выступал за них. Они - потребители, и их желания заслуживают исполнения.

Небо было чистым, осеннее солнце было ярким, но Нин Тао почувствовал холод.

Что делает людей такими апатичными?

Что такого в человеческой природе, что делает ее такой ужасной?

Нинг Тао подошел к мужчине средних лет с ритмичным шумом, его глаза замерзли, как черт.

Цзян Хао, кажется, поняла, что Нин Тао собирается делать, когда она протянула руку Нин Тао и схватила его за руку: "Что ты собираешься делать?".

Нин Тао ничего не сказал, и, пожав руку, он отряхнул руку Цзян Хао и продолжил идти к мужчине средних лет с ритмом. Небесная булавка была вырвана из его руки.

Цзян Хао увидел булавочный укол в руке и не потрудился снова остановить Нин Тао. Он беспокоился о том, что Нин Тао вышел из-под контроля и поспешил избить тех, кто поднял тревогу, а также о том, что насилие в таком случае неизбежно приведет к неприятностям.

Нинг Тао быстро приблизился к ритмично возбужденной мужской половине, а затем протиснулся мимо него, и как раз в тот момент, когда он был поцарапан, Небесная Игла в его руке застряла на позвоночнике мужчины среднего возраста с намеком на злой умысел.

"Сжать что? Ты понимаешь, что первым пришел, первым обслужил?" Мужчина средних лет с ритмом яростно смотрел на Нинг Тао.

Нинг Тао слегка склонил голову: "Простите".

"Простите, и вы закончили? Ты торопишься переродиться?" Человек с ритмом говорит отрицательно.

Нинг Тао снова опустил голову: "Простите".

"Уйди с дороги и уйди с дороги!" Мужчина средних лет с отруганным ритмом.

Нин Тао не ответил отказом и продолжал сжимать в сторону фронта. Этот человек среднего возраста умрет от спинного некроза менее чем через два дня, сначала парализовав все его тело, а затем призрачный агент попросит о его жизни, и он уже вынес самое тяжелое наказание, так что ему не придется иметь дело с умирающим человеком.

"Будешь ты прыгать или нет! Я все еще тороплюсь забрать детей из школы!" Пожилая женщина закричала.

Это та старушка кричала, что кто-то спрыгнул со здания.

Девушка не выдержала этого волнения, и она встала из стойки кондиционера.

Пожарный, стоявший в окне, протянул руку и в панике схватил девушку за руку: "Маленькая девочка, ты еще так молода, не можешь думать, слушай моих советов, возвращайся быстрее, не прыгай".

Девушка заплакала: "Дядя, не отговаривай меня, я попаду в рай".

В сердце Нинг Тао внезапно появился намек на нелегкое предчувствие.

Девушка внезапно прыгнула в сторону от стойки кондиционера.

"Нет..." пожарный потянулся за рукой девушки, но она оказалась пустой.

Нин Тао, Цин Чжуй и Цзян Хао начали почти одновременно и устремились вместе к месту, где упала девушка. Но перед ними стояло слишком много людей, и времени было слишком мало. Только через две секунды после того, как девушка сделала прыжок, она упала на землю.

Бряк!

Весь мир затих.

Девушка дрочила дважды, потом успокоилась, навсегда. Ее мальчишеское лицо прижато к холодному бетонному полу, кровь капает с углов рта, ноздрей, глаз и ушей, окрашивая школьную форму и землю под ней.

Нинг Тао также успокоился и перестал бежать.

Первое поле девушки исчезло, и она была мертва.

Он хотел спасти девушку, но мог только смотреть, как она умирает на его глазах. Чувство бессилия распространилось по его телу, за ним последовала печаль, как свежая и молодая жизнь пала перед ним, и он ничего не мог поделать. Так же, как это случилось, он был уверен, что он может спасти девушку, и кровавая правда стала большой иронией для него.

"Вау........" пожарный, стоящий у окна, издал громкий крик, слезы падали один за другим. Человеческие слезы не проливаются слезами, но он, человек, плачет так грустно.

Толпа, которая смотрела, снова была оживленной.

Кто-то фотографирует и размещает круги друзей.

Кто-то вздыхает, но он полон лицемерия.

Те, кто начал шум, не закончили, и говорили холодно, подло.

"Ой, действительно прыгнул, я боюсь, что давление обучения слишком велико, чтобы вынести это, какая семья, чтобы вырастить такого не впечатляющего ребенка ах, небольшое давление не может вынести, раннее облегчение хорошо." Смешная пожилая женщина разговаривала с мужчиной рядом с ней с улыбкой на лице. То есть, она только что уговорила девочку прыгнуть, и она спешила забрать детей из школы.

Нин Тао посмотрел на пожилую женщину с ужасающей холодностью в глазах. Он хотел подойти, но старушка была окружена женщинами, поэтому было неудобно сжимать. Одним движением сердца он выполнил Сто шагов по технологии полетающей иглы Ян и пожал руку, чтобы пожать Небесную иглу в руке.

Небесная игла вылетела из его руки и бросилась головой в бедро Большой Матери.

Одним хватанием пяти пальцев линия духовной силы, привязанная к Небесной Игле, улетела обратно в его руки, как воздушный змей.

Это сработало.

Нин Тао вдруг понял, что причина, по которой он не смог практиковать сто шагов через иглу Yang Flying Needle Technique, заключается в том, что он сам не находился в состоянии Злой Стороны. В этот момент, в его злом состоянии, его дух более сосредоточен, его ум тверд, как камень, и его контроль над Небесной иглой более твердым.

Однако пожилая женщина была недалеко от него, всего в десяти шагах или около того, и в дальнейшем не была бы уверена в успехе. Но десять шагов к успеху, это далеко не сотня?

Пожилая женщина, казалось, что-то почувствовала и оглянулась назад, но ничего не увидела. Ей тоже было все равно, наверное, думая, что это комариный укус или что-то вроде того, и она вернулась к разговору с кем-то о смерти девушки.

Нинг Тао пробирался сквозь толпу, навязывая Небесную Иголку Жестокой Болезни тем, кто слишком сильно возбудился. За исключением первого мужчины средних лет, который имел самый сильный рев, люди позади него все применяли иглы в непосредственной близости от Сотни Шагов через технику Летающей Иглы Ян. Этот процесс наказания зла также стал его практикой "Сотни шагов через технологию летающей иглы Ян".

"Что делает Атао?" Цзян не мог видеть, как Нин Тао применяет иглу, но ему могло быть любопытно, как он ведет себя в толпе.

Цинь Чжоу сказал: "Наказывайте зло и поощряйте добро".

Цзян Хао, кажется, что-то понял.

Цинь Чжуй также спросил: "В будущем, если ему понадобится твоя помощь, чтобы наказать нечестивого, но ты нарушишь закон, поможешь ли ты ему"?

Даже не задумываясь, Цзян Хао кивнул "Уилл".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0342 Глава 0342 Плохие фрукты**

0342 ГЛАВА ПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Отец девушки бросился из здания и бросился к девушке, словно сошел с ума, но его остановили пожарные. Он сел на пол, завывая и плача, как ребенок.

"Разве не стыдно для большого человека так плакать, воспитывать дочь, и все равно стыдно плакать?" Большая Мать чихнула, и когда она говорила, то протянула руку и щекотала бедро, на этом толстом, коротком бедре уже появился черный шрам.

"Ты боишься, что тебя не укусил какой-то жук, верно?" Кто-то сказал ей.

"Ой, оставайся здесь, не повезло, расселись, пришло время детям в нашем доме уйти из школы." Большая мама повернулась, чтобы уйти, но она больше не могла нормально ходить, хромая.

Ее ноги будут болеть все больше и больше и в конце концов сгниют, и она должна была бы отпилить их, чтобы спасти свою жизнь, но если она колебалась и не видел, она умрет. Но никто не говорил ей, что делать, так же, как она чувствовала, что никто не будет привлекать ее к ответственности.

С другой стороны, мужчина средних лет ответил на телефонный звонок и повернулся к выходу, но, не сделав нескольких шагов, остановился, чтобы подышать воздухом и протянул руку, чтобы поколотить поясничный отдел позвоночника, чувствуя себя так, как будто у него грыжа межпозвоночного диска.

Он не знал, какой конец жизни ждет его, или паралич в постели, или смерть и болезнь, и никто не сказал бы ему, так же, как он просто игнорировал жизнь девушки и продолжал каджолинг ее, чтобы прыгать. Для девушки он был неоправданным, а для него, владельца Небесной клиники, это было его уничтожением.

Кто творит зло, тот пожинает злые последствия.

Тело девушки забрали, и толпа рассеялась, в то время как отец девушки сидел на земле, не издавая ни звука, ни слезинки, но незаметно смотрел на лужи крови, оставшиеся на земле. Соседи уговаривали его, но он как будто не слышал, и он не вставал, когда кто-то его подтягивал.

Цинь Чжоу и Цзян Хао пришли на сторону Нин Тао.

"Брат Нинг, что еще мы можем сделать?" Цинь Чжуй мягко попросил.

Нин Тао сказал: "Давайте подойдем и послушаем, эта девушка не прыгает со здания без причины, если кто-то сделал что-то плохое, этот человек должен заплатить за свой злой поступок".

Цзян Хао и Цин погнались за Нин Тао в сторону мужчины средних лет, который сидел на земле.

Соседи говорят об этом.

"Какой грешник, этот учитель - подонок, он должен встать на колени и извиниться, нет, его надо арестовать!"

"Одна жизнь, одно наказание, есть ли у этого Бога глаза?"

"Увы!" Седовласый старик вздохнул: "Это все еще не школьный план сделать из мелочи, жаль, что этот ребенок... утро все еще хорошее, теперь его нет, скажи, что его нет, его нет..."

Женщина с парой луковиц в руке сказала: "Сяо Сюэ - хороший мальчик, она хорошо училась с детства, но ее судьба не хороша, встретила того зверя учителя, надеюсь, небеса накажут этого зверя не так хорошо, как парень... Упс, я все еще жарю овощи в кастрюле, я вернусь ненадолго, вы, ребята, присмотрите за маленьким старым Ченом, не дайте ему сделать какую-нибудь глупость, я сейчас спущусь.".

Женщина вошла в многоквартирный дом.

Нин Тао посмотрел на форму на теле Цзян Хао рядом с ним, и с движением в сердце он подошел к уху Цзян Хао и сказал: "Давайте спросим у этой женщины причину этого вопроса, и просто скажите, что вы полицейский и верите, что она будет сотрудничать".

Цзян Хао кивнул и проследовал за Нин Тао в многоквартирный дом. Цинь Чжоу последовала его примеру.

Женщина поднялась на три лестничных пролета и поспешила в комнату с дверью, которая пахла густым маслянистым дымом.

На тесной кухне женщина налила ковш с водой в тлеющий горшок, и огонь был потушен, но жирный дым был гуще. Женщина так сильно задыхалась, что отступила, только чтобы увидеть трех мужчин, стоящих в дверном проеме.

Цзян Хао сказал: "Старшая сестра, простите."

Женщина с удивлением сказала: "Ты...".

Цзян Хао сказал: "Я полицейский, эти двое репортёры, мы хотим немного узнать о тебе, это нормально?"

Женщина сказала: "Что ты хочешь знать?"

Нин Тао заговорил и сказал: "Старшая сестра, только что девушка спрыгнула со здания, отец девушки очень грустный, нам неудобно беспокоиться, это причинит ему вторичный ущерб". Итак, мы хотели бы узнать у вас о причине, по которой девушка прыгнула, не могли бы вы рассказать нам?"

Женщина сказала: "Я скажу тебе, что ты будешь делать?"

Нингтао сказал: "Разоблачение позволяет наказать тех, кто заслуживает наказания".

"Заходи и садись, пока я расскажу тебе все, что знаю". Женщина выглядела восторженно и пригласила в дом троих Нин Тао, а затем поболтала.

На самом деле, Нин Тао позиционировал себя как репортер с очень очевидной трещиной, у него не было с собой ни фотоаппарата, ни диктофона, ни ноутбука, или чего-то в этом роде. Но женщина не сомневалась в этом, в конце концов, она была обычной домохозяйкой, простодушной и не думала так уж много.

"Этого бедного ребенка зовут Чен Сюэ, после того, как ее мать снова вышла замуж, она пошла за отцом, чтобы жить с ней, этот ребенок довольно хорошо себя ведет, каждый раз, когда она сталкивалась со мной, ее тетя всегда звала меня, ее академическая успеваемость также превосходна...........................".

То, что было сказано, не имеет смысла, но Нинг Тао терпеливо слушал.

"Не так давно она заболела в школе и взяла отпуск, чтобы отдохнуть в общежитии, и ее классный руководитель пошел к ней, но зверь увидел ее красивой и пошел на нее. Она сопротивлялась, рисовала в одноклассниках, и зверь убежал. Но это испугало ребенка, она не осмелилась сказать старому Чену, она спрятала это в своем сердце, но как мог ребенок вынести такую обиду, дуясь весь день, вскоре впал в депрессию. Старина Чен продолжил вопрос, и она сказала правду. Позже Лао Чен пошел в школу, которая, чтобы скрыть позор, положила конец этому делу и только наказала этого зверя. Кроме того, из-за этого Сяо Сюэ высмеивали ее одноклассники, ее оценки падали, в сочетании с депрессией... просто..." женщина не могла больше говорить и протянула руку помощи, чтобы вытереть горстку слез из глаз.

Цзян Хао нахмурился и сказал: "Значит, тревоги не было?"

Женщина сказала: "Сообщите об этом, но полиция сказала, что нет никаких доказательств, чтобы построить дело, и даже если доказательства будут найдены, зверь не имел никакого существенного поведения с Сяо Сюэ, максимум на несколько дней содержания под стражей. Вместо этого, он пришел, чтобы убедить старого Чена положить вещи, чтобы успокоить и не зацикливаться на них. Старый Чен бежал с хромотой на обеих ногах из-за этого, но он не ожидал такого результата, и он заболел в приступе гнева. Теперь, когда Юки ушёл, я боюсь, что он не выживет. Увы, бедняжка."

Сдерживая гнев в сердце, Нин Тао решительно спросил: "Старшая сестра, чему учит это чудовище и как его зовут?".

Женщина произнесла название школы, а затем имя учителя: "Этого зверя зовут Лань Ён, и это иронично, что он также получил какую-то награду отличного учителя".

Нинг Тао вспомнил имя зверя и встал: "Спасибо, старшая сестра, нам пора."

"Я тебя подвезу". Женщина встала, чтобы провожать клиента, и спросила еще раз: "Какую телестанцию или газету мне посмотреть, чтобы посмотреть ваше интервью?".

Не ожидая, что она задаст этот вопрос, Нинг Тао случайно сказал: "Небесный даосист".

"Небесный Дао"? Эта газета добрая, и небеса будут творить справедливость со злыми". Женщина сказала.

Нинг Тао глубоко кивнул женщине и ушел.

Из многоквартирного дома вышла группа соседей, которые ранее рассеялись, а отец девочки пропал, не уверен, отправился ли он навестить останки дочери или куда-то еще.

Независимо от того, кто покидает этот мир, или как с кем-то что-то случилось, мир никогда не перестанет бежать. Прошло всего лишь мгновение и двадцать минут, а слабый запах крови, оставленный девушкой, все еще витал в воздухе, но кто запомнит ее еще через несколько десятилетий?

Нин Тао не думал идти к отцу девушки, потому что знал, что не сможет ему помочь. Даже если он еще жив, его сердце мертво, и то, что его ждет, будет долгое время боли и страданий, хуже смерти.

Где справедливость в человеческой жизни, сердце, которое скорбит, учитель, который сделал такое зло и получает только одно наказание?

Если нет справедливости, то должен быть небесный путь.

"Я поищу информацию, идентифицирующую парня". Цзян Хао сказал.

Нинг Тао сказал: "Просто скажи мне, когда узнаешь, тебе не обязательно участвовать".

Цзян Хао, однако, сказал: "Если бы я не видел, как прыгает ребенок, ты не позволил бы мне участвовать, я послушал тебя, но я увидел это собственными глазами, и я почувствовал, что должен что-то сделать для девочки".

"Но твоя личность........" Нинг Тао хотела повторить, его чувства по поводу личности ее Бюро по особым делам всегда были немного запутанными.

Цзян Хао сказал: "Я уже не тот Цзян Хао, каким был раньше".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда проверь, а потом мы пойдем и найдем этого парня".

Но Цзян Хао сказал: "Нет, теперь, когда этот ребенок мертв, того парня по имени Лань Ён затолкают в ветер общественного мнения, сделайте это сейчас, мы создадим неприятности, подождите, пока общественное мнение успокоится, прежде чем делать это".

Нинг Тао сказал: "Не волнуйся, у меня есть средства, чтобы сделать это, не оставляя следов. Правда, ветер дует, но если он получит наказание, то это будет предупреждением для тех, кто совершил то же зло. Ты узнаешь, узнаешь и сделаешь это."

Цзян Хао также перестал убеждать, и она кивнула головой в знак согласия.

Какой-то подонок, еще одна секунда жизни - это богохульство против Божественного Закона. Нин Тао был свидетелем того, как злобный Лан Ён, как он мог позволить ему продолжать безнаказанно жить в этом мире?

Цзян Хао вытащил свой мобильный телефон, чтобы сделать звонок, в то же время следуя за Нин Тао и Цин обратно в погоню.

Старушка получила ребенка от семьи и шла по той же дороге, прихрамывая ноги и проклиная: "Это плохая примета, ты прыгнул и прыгнул, я тебя не толкал, ты смеешь меня винить, мне не с чем связываться, возвращайся и найми даосского монаха, чтобы он тебя прогнал, чтобы ты никогда не родился снова!".

"Бабушка, о чем ты бормочешь?" Спросил ребенок ее семьи.

Большую мать вырвало: "Я-я-я, не спрашивай, дурак спрыгнул со здания, из-за чего у тещи болят ноги".

"Глупые прыжки, как теща может повредить ногу?"

"Боже, малыш, ты должен сказать, что она заслужила смерть, иначе бабушка не купит тебе шоколад."

"О, тогда она будет проклята."

Нин Тао, Цин Чжуй и Цзян Хао прошли мимо пожилой женщины, Цзян Хао и Цин Чжуй подвинули глаза, чтобы посмотреть на пожилую женщину, но Нин Тао прошел с похороненной головой.

Такой мужик, он вздрогнул при взгляде на это.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0343 Охотники и добыча**

0343 Глава Охотник и Хищная ночь падает и освещается десять тысяч домов. Бесчисленные транспортные средства нарисовали яркую ленту света вдоль дороги, и город был великолепен, как Млечный Путь.

В Хрустальном месте жареная утка, трое мужчин ели жареную утку и вино.

Вино является лучшим белым вином Flying Moutai, однажды открыт две бутылки, Лань Ён чувствует боль плоти, но этот гость все равно должен быть жестким, чтобы угодить. Ни за что другое, только потому, что одним из гостей, которых он пригласил сегодня вечером, был директор Ван, а одним из них - директор Чжан из отдела кадров школы.

"Директор Чен, я вас налью". Лань Йонг нарезал бутылку на обеих руках с лестной улыбкой на лице и аккуратно налил вино для директора Чена, а затем для директора Вана.

Директор Чен улыбнулся: "Это вино настоящее, оно вкусное".

"Режиссер Ван, я закатаю тебе кусок утиного мяса, этот утиный плавленый шлак." Лань Йонг взял еще один кусок лапши, положил утиное мясо, полоски огурца и зеленого лука и секретный соус для жареной утки, раскатал его и вежливо положил на тарелку перед директором Ваном.

Директор Ван улыбнулся и сказал: "Учитель Лан, не за что".

Лань Ён сопровождал улыбающееся лицо: "Должны ли, должны ли, эта штука ... также нравится двум лидерам ... О, это вино я доверил знакомому, чтобы получить его, оригинальный завод оригинал, у меня все еще есть десять бутылок там, позже я положил его в багажник для двух лидеров".

Директор Чен кивнул: "Учитель Лан, не волнуйтесь об этом, у семьи тоже нет доказательств и ничего не поделаешь, школа находится под давлением общественного мнения, но пока мы не будем беспокоиться, все будет хорошо, просто, на первый взгляд, нам все равно нужно доложить о критике и добавить еще одну санкцию или что-то в этом роде".

Директор Ван сказал: "В наши дни ты тоже не высовываешься, сидишь дома, когда все в порядке, и не выходишь".

Лан Ён поднял бокал: "Спасибо за заботу, я сначала выпью тост за двух лидеров".

Директор Чен и директор Ван также подняли бокалы, понюхали и продегустировали вино. Вино, еда, день очень удобный.

Приближались три молодых мужчины, мужчина и две женщины, мужчина был солнечным и красивым, и обе женщины были также чрезвычайно красивыми женщинами большого роста и длины ног. Глаза троих мужчин случайно собрались на двух женщинах и не могли не взглянуть еще несколько раз.

Этими мужчинами и женщинами были Нин Тао, Цин Чжуй и Цзян Хао.

Нин Тао занял место за обеденным столом рядом с тремя Лан Ён, а Цзян Хао и Цин Чжуй также заняли свои места.

Пришел официант, и Цзян Хао заказал жареную утку, несколько других блюд и три бутылки пива.

Цинь Чжоу уставился прямо на Лань Ёна, который был за соседним столиком, его глаза замерзли до ужаса.

Нин Тао протянул руку и взял в руки кошку Цинь Чжоу, подойдя к ее уху и шепнув: "Не смотрите на него".

Только тогда Цинь Чжуй убрал свой взгляд.

Цзян Хао, однако, взял Нин Тао за руку, подошел к его уху и сказал: "На глазах у большой толпы, ты уверен, что хочешь сделать это здесь"?

Нинг Тао сказал: "Конечно".

Три руки на столе перекрылись, нарисовав глаза трем мужчинам за следующим столом.

Директор Чен покачал головой и нахмурился: "Молодые люди сегодня действительно не знают, что такое этикет и честность, и не стыдно вести себя так на публике".

Режиссер Ван затем согласился: "Эти две женщины действительно дегенераты, как они могут влюбляться в одного и того же мужчину? Нынешний социальный климат просто ужасен".

"То, что сказали два лидера, я наполню двух лидеров..." Лань Ён встал, чтобы снова налить вина, воспользовавшись случаем, чтобы еще раз взглянуть на грудь Цинь Чжуя.

Жареная утка и заказ шли один за другим, а Нин Тао и Цзян Хао и Цин гнались за ней, пока пили и ели, слушая, как трое мужчин за другим столом разговаривали.

Полчаса спустя две бутылки "Летающего Мутая" оказались на дне, и Лань Йонг отправился проверять счет, а директор Чен и директор Ван также встали и уехали в пьяном виде.

Нин Тао тоже встал и пошёл улаживать счета, и, пожав руку, он выкинул Небесную иглу и воткнул её в телёнка директора школы Чена, а затем, сделав пятипальцевый ход, эта Небесная игла полетела обратно в его руку. Директор школы Чен, который был пьян шесть или семь раз, даже не заметил, что его ударила игла, и даже не оглянулся назад.

Сделав два шага, Нин Тао вылетел из Небесной Иглы еще одним рукопожатием и засунул ее в теленка того директора Ван.

В расследовании Цзян Хао, если бы эти два человека с самого начала беспристрастно разобрались с этим делом и изгнали Лань Ёна, зверя, то трагедии Чэнь Сюэ не случилось бы. Но эти два человека, боясь взять вину на себя, вместо того, чтобы иметь дело с Лань Ёном беспристрастно, встали против Чэнь Сюэ и действовали как защита Лань Ёна. Роль зонтика, просто предоставив Ланьонгу несущественную санкцию, хотел сделать инцидент. Сейчас Чен Сю мертв, но, слушая их разговор с Лан Ёном, они все еще на стороне Лан Ёна, консультируя его и снова выступая в качестве защитника. Роль зонтика.

Каким естественным посредником между добром и злом является такой человек, если он не наказан?

Лан Ён выписался у стойки, а Нин Тао встал на его сторону, но не нанес удар.

После урегулирования счета, Лан Ён повернулся и случайно наткнулся на тело Нин Тао.

Лан Ён взглянул на Нин Тао и свирепо сказал: "Что с тобой?". Без глаз?"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Простите".

Лан Ён, однако, не сдвинулся с места и не хлопнул локтем в грудь Нин Тао.

Нинг Тао был сговорчивым, споткнулся и чуть не упал на землю.

Лан Ён ворчал, не сказал ни слова извинения и вышел за дверь с шагом.

Нинг Тао встал прямо, холодная улыбка появилась из угла его рта. Затем он купил заказ и покинул магазин жареной утки "Хрустальное место" с Цинь Чжуем и Цзян Хао на буксире.

Улица переполнена людьми, и хотя погода похолодала, многие молодые девушки до сих пор упрямо отказываются снимать шорты и юбки, говоря "нет" зиме с белыми бёдрами.

Перед парковкой Лань Йонг положил летающую Мутаи в багажник Audi A6, за рулем которой был директор Чен. Директор Чен также проигнорировал напиток и сел в такси и уехал.

Лан Ён вел седан Бьюик, который сел в такси, чтобы поджечь машину, только для того, чтобы снова потушить огонь и вытащить его мобильный телефон для работы.

Нин Тао уже наступил на электрический автомобиль Tien Dao и собирался ехать за машиной Лан Ёна, когда увидел, что он выключил двигатель, чтобы управлять мобильным телефоном, он сказал: "Этот парень, наверное, хочет позвонить парковщику, давайте немного подождем".

Цзян Хао сказал: "Пойду, подвезу его".

Нинг Тао слегка замерз: "Ты поехал подвезти его?"

Цзян Хао бледно улыбнулся, не объяснил, и сделал жест, закрыв лицо руками. Через несколько секунд она положила руку, которая закрывала ее лицо вниз, ее лицо уже не было прежним, это было странное лицо, с глазами феникса, ивовые брови, и гусиное яйцо лицо, не говоря уже о классической красоте.

Только тогда Нин Тао вспомнила о своей способности чистить лицо, как о новом демоне, и намек на беспокойство исчез из его разума, но было добавлено еще одно любопытство: "Кто это?".

Цзян Хао сказал: "Ли Цинчжао, она симпатичная?"

Нин Тао кивнул, вздыхнул: "Красивая, любила свои слова во время чтения, не ожидала, что она будет такой красивой лично".

"Ли Цинчжао" посмотрел на Нин Тао: "То есть ты говоришь, что я не такая красивая, как она?"

Нинг Тао: ".........."

Цзян Хао снял пиджак и передал его Цин Чжоу, затем пошел к седану "Бьюик" Лань Ёна.

Сердце Нин Тао необъяснимо пузырилось фантазией, если бы он женился на Цзян Хао в будущем, Цзян Хао стал бы Ли Цинчжао сегодня, Ян Юйхуань завтра, а Сишуй или Дяочжань послезавтра, как бы этот день прожил?

Цинь Чжуй издал мягкий вздох.

Нинг Тао спросил: "О чем ты вздыхаешь?"

Цинь Чжоу сказал: "Текущий Новый Демон отличается от предыдущих Новых Демонов и обладает гораздо более сильными способностями, ни один из предыдущих Иньских пожилых людей не обладал такими способностями. Я так завидую способностям моей хорошей сестры, что если бы у меня были ее способности, я бы каждый день была другой женщиной, и тебе бы не было скучно".

Нин Тао протянул руку и обернул ее вокруг талии, мягко сказав: "Дурак, ты мне нравишься таким, какой ты есть".

Цинги посмеялся и прислонил небольшую голову цикады к плечу Нин Тао. Словами Нинг Тао она почувствовала, что все того стоит.

Цзян Хао подошел к такси седана "Бьюик" Лань Ёна с улыбкой на лице: "Сэр, вы вызывали камердинера?"

Лан Ён взглянул на Цзян Хао, и его два глаза вдруг почувствовали облегчение, и он последовал за ним: "Да, да, это шофер, которого я вызвал? Но как ты так быстро сюда добрался?"

Цзян Хао сказал: "Я случайно оказался поблизости, подхожу после принятия приказа, пожалуйста, сэр, сядьте сзади".

"Хорошо". Лань Йонг открыл дверь и вышел из кабины, но вместо того, чтобы сесть сзади, он обошел переднюю часть автомобиля и просверлил в сторону пассажира.

Цзян Хао забрался в кабину, пристегнул ремень безопасности, завел машину в подъезд и направился вперед. Она посмотрела в зеркало заднего вида, а Нинг Тао уже ездила за ней на электромобиле Tendo. Цинь Чжоу сел прямо за Нин Тао, одной рукой сжимая талию Нин Тао.

Цзян Хао вздохнул нежно, чувствуя немного кислого в сердце, что она не может быть такой щедрой, как Цинь Чжоу. Хотя после того, как она стала новым демоном, она приняла существование Цинь-Чжуй в своем сердце, но когда она увидела интимное поведение Цинь-Чжуй и Нин Тао, ее сердце неизбежно будет чувствовать себя немного кислым.

"Мисс, как вас зовут?" Цзян красивое зеркало заднего вида, Лань Йонг смотреть на Цзян хорошо, этот камердинер за рулем он все больше и больше выглядит хорошо, под действием алкоголя, сердце щекочет.

Цзян Хао отказался от своего взгляда и сказал случайно: "Ли Цин".

"Хорошее имя для тебя".

Цзян смеялся, а Ли Цинчжао смеялся, больше, чем Цветок Цзяо, больше, чем Цветок Красавица.

Лан Ён на мгновение замер: "У тебя красивая улыбка".

"Сэр, как вы можете шутить, кстати, мой телефон разрядился от батареи и не может ориентироваться, куда мы должны ехать?" спросил Цзян Хао.

В глазах Лань Ёна вспыхнул хитрый божественный свет: "Западный пригород, направление Водного перевала, ты едешь прямо, я покажу тебе дорогу".

В этот момент его мобильный телефон зазвонил с входящим звонком, и с первого взгляда он увидел, что это был незнакомый номер и застегнул молнию прямо с телефона.

Мало ли он знал, что ему звонил настоящий камердинер. Однако, даже если бы он ответил на этот звонок, Цзян Хао подготовил свой аргумент уже давно. Она бы сказала, что это, скорее всего, системная ошибка, дубликаты раздаточных материалов. Элитный сотрудник ее Бюро специальных служб, справиться с этой ситуацией было совсем не сложно.

Седан "Бьюик" покинул город и продолжил движение на запад, а через десять минут или около того к отдаленной дороге Лань Ён поднял руку и указал на развилку на дороге: "Езжай туда".

Рядом с поворотом была высокая тополиная роща.

Цзян Хао вытащил машину на поворот и под предлогом беспокойства сказал: "Сэр, как так получилось, что ваша семья живет в таком отдаленном месте?".

Лань Ён внезапно воспользовался алкоголем и сказал: "Госпожа Ли, вы мне нравитесь, не ведите камердинерскую работу, я вас задержу, как вам это?".

"Хорошо". Цзян Хао сказал.

Лан Ён замер на мгновение, он не ожидал, что все пройдет так гладко.

Цзян Хао внезапно хлопнул акселератором и одновременно потянул за руль, а седан Бьюик внезапно отклонился от полосы движения и врезался головой в высокое тополя на обочине дороги.

Бряк!

Лань Ён, не пристегнутый ремнем безопасности, разбился о разбитое лобовое стекло и вылетел из машины, сильно ударившись о дерево, прежде чем упасть на землю, покрытую кровью, мгновенно упал в обморок.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0344 Чудесное путешествие по жизни**

0344 Глава Красивое Сознание Пересечения Жизни постепенно пробудилось, Лань Ён медленно открыл глаза, свет сиял в его глазах, он увидел старую крышу, деревянные балки, зеленая черепица очень старые, не знаю, сколько лет. В этот момент, резкая боль ударила его, поразив каждый нерв в его теле, и он чуть не упал в обморок снова.

Он сделал два глубоких вдоха, которые его закрепили. Он пытался встать, но ощущение покалывания, которое только что пошевелило рукой, как будто что-то пронзило его руку. Он с трудом поднял шею, и к своему ужасу обнаружил, что его плечо пробито собственной костью руки, белой и сырой, как съеденные ребра плоти!

Потом он увидел большой бронзовый горшок, горшок курил зеленый дым, и на горшке было человеческое лицо, которое гневно смотрело на него. Каким-то образом он почувствовал страх.

Впоследствии он вспомнил, что случилось, встретил прекрасного парковщика и попал в аварию.....

"Ты проснулся". Мужской голос нарушил тишину в жутком пространстве.

Лан Ён повернул голову и оглянулся, увидев молодое лицо, солнечное и красивое. Это лицо заставило его почувствовать себя знакомым, и он вдруг вспомнил, разве эта молодость не та же самая, которую он встретил в Crystal Place Duck Roast Shop? За юношей в то время шли еще две красивые женщины, а позже он ударил юношу локтем.

Этот молодой человек был владельцем Небесной внешней клиники, Нинг Тао.

"Не волнуйся, все скоро закончится." Нин Тао встал со стула и направился в сторону Лань Ёна с бамбуковым эскизом бухгалтерской книги.

Лан Ён внезапно напрягся и заговорил с прямолинейным трепетом в голосе: "Ты, кто ты? Чего ты хочешь, чего ты хочешь? Что это за место, это место?"

Нин Тао пришел на сторону Лань Ёна со спокойным лицом и легким тоном: "У вас еще много вопросов, но я готов рассказать вам. Это клиника Sky Out, я врач в этой клинике, и вы попали в автомобильную аварию, к счастью, я прошел мимо и привез вас обратно в свою клинику. Ты ранен, я врач, это мой естественный долг - спасать жизни и помогать раненым, что, по-твоему, я собираюсь делать?"

Пока он говорил, Нин Тао поместил бамбуковый набросок бухгалтерской книги на сломанную руку Лан Ёна.

В голове Лан Ёна все еще царила суматоха: "Водитель парковщика........."

"У нее тоже была небольшая травма, но это была всего лишь телесная рана, я лечил ее, и она ушла". Нинг Тао сказал.

Лань Ён мгновенно разозлилась и гневно сказала: "Она причинила мне боль, но она ушла, я должен на неё пожаловаться"! Я пойду в суд против нее и заставлю ее заплатить мне за все, что я потерял!"

Нин Тао улыбнулся: "Эти твари могут подождать, пока ты не получишь ранение, твоя нынешняя ситуация опасна, у тебя слишком сильное кровотечение и кости обнажаются в воздухе, легко заразиться и есть даже риск столбняка, ты позволишь мне тебя вылечить?".

"Вы можете лечить здесь такую серьезную травму? Я думаю, вы могли бы отправить меня в больницу, и я дам вам двести долларов". Лан Ён не верил, что такая скромная клиника вообще может его вылечить, и не доверял Нин Тао.

Нин Тао просто улыбнулся, затем взял набросок бамбуковой книги и открыл его для проверки диагноза.

Появилось содержание бамбуковой книги: Лань Ён, человек, родившийся в начале июня в год А Цзы (1984), человек хуже зверя. Первое зло - это не сыновье благочестие и не уважение к родителям. Можно выписать рецепт для злых помыслов и грехов, и взять один глаз и одно ухо для искупления греха.

Пятьдесят один грех злых мыслей, у этого Лан Ёна на теле больше грехов, чем у уличного бандита. Он не непрощающий человек, в противном случае пункт об искуплении смерти появился бы в бамбуковой тетради учетной книги.

Если бы он был достаточно смелым, чтобы признать свою ошибку, извиниться перед Чен Сюэ и принять заслуженное наказание, Чен Сюэ не умер бы. Тем не менее, его подход состоит в том, чтобы отрицать, обратить вспять черное и белое, исказить факты, и даже опорочить Чен Сюэ, что приводит ее в отчаянную ситуацию.

Он не убивал Чен Сю, но Чен Сю умер из-за него.

Нин Тао закрыл бамбуковый ноутбук и повернулся к столу.

"Думаешь, у тебя недостаточно денег? Я могу добавить двести, нет, я добавлю триста, и я дам тебе пятьсот, если ты отвезешь меня в больницу". Лан Ён последовал и добавил: "Я вижу, что ваша клиника не зарабатывает пятьсот долларов даже за несколько дней, верно? Не меньше."

Нинг Тао все еще не говорил, а поднял перо, чтобы раскрыть греховные мысли, заключенные в договоре греха.

Лань Ён прислонился к земле единственной оставшейся левой рукой, он попытался встать, но просто немного притормозил и снова упал вниз. Малейшее потрясение принесло острую боль, и он лежал на земле, сильно глотая.

Нин Тао сказал слабо: "Не беспокойтесь, вы не только сломали руку, вы также получили внутренние повреждения, если вы будете двигаться случайно, это будет усугублять внутреннее кровотечение". Кроме того, у тебя постоянно идет кровь, а через несколько минут ты потеряешь сознание, и тогда твои органы откажут от недостатка крови на кислород...".

"Я, я дам тебе тысячу баксов, ты вызовешь мне скорую." Лан Ён был напуган и на грани слез.

Нин Тао выпустил мягкий вздох: "Лучший врач в мире прямо перед вами, и все же вы позволили ему вызвать вам скорую помощь, не оскорбляете ли вы его медицинские навыки? Поскольку ты так не уверен, что я смогу тебя вылечить, то ты просто будешь лежать там, и я уверен, что с твоей упрямой силой воли ты будешь ждать, пока скорая помощь приедет тебе на помощь".

"Тогда позвони... умоляю, позвони... "Лан Ён сорвался.

"Ты разбил свой телефон".

"Тогда воспользуйся своим... давай...."

"Простите, мой телефон сдох".

Лан Ён очень плакал, он знал, что в телефоне Нин Тао должно быть электричество, но просто не хотел вызывать ему скорую.

Первое, что я сделал, это сказал: "Я не уверен, смогу ли я это сделать, но я не уверен, смогу ли я это сделать".

В тихом помещении клиники раздался хор мужских и женских голосов: лепестки цветов были хорошего цвета, но сестра была еще более застенчивой; посмотрите на родниковую воду, струящуюся по маленькому мосту........

Это преднамеренный хулиган!

Нин Тао выключил Jiyin APP, подошел, нес маленькую коробку с лекарствами, затем положил сложенную табличку с рецептом на пол, затем положил ручку в левую руку Лань Ёна: "У меня есть мои правила посещения и лечения больных людей, вы должны подписать этот табличку с рецептом, после подписания я вылечу вас".

Лань Ён хотел посмотреть, что написано на табличке с рецептом, но, лежа на земле, у него даже не хватило сил свернуть шею, и он держал ручку, его рука дрожала, и криво написал своё имя на неразумном рецепте, который был положен на землю.

Нин Тао отложил подписанный Лан Ёном контракт на выписку рецепта злого ума и вытащил лезвие затмения из маленького сундучка с лекарствами. Ничего не сказав, он поднял одно из ушей Лан Ёна в одной руке, и одним проколом отрезал Лан Ёну ухо.

"Ах..." жалко заплакал Лан Ён.

Но, не дожидаясь, пока он поймет, что происходит, лезвие затмения в руке Нин Тао снова прорезало один из его глаз. Боль ударила, и он упал в обморок в мгновение ока. Но через несколько секунд он пришел в себя и продолжал жалко кричать.

Нин Тао сказал, как он защищал чакру своего сердца своей духовной силой: "Твои глаза - для Чен Сюэ, а твои уши - для отца Чен Сюэ". Тот, кто творит зло, должен заплатить, и это цена, которую ты должен заплатить".

"Кто ты такой... не убивай меня... пожалуйста, не убивай меня..." умолял Лан Ёна, его слезы и сопливый нос не могли перестать вытекать, а также его промежность, на которую он уже обмочился.

Нин Тао сказал: "Вы испытываете чувство отчаяния?"

Лан Ён заплакал: "Я чувствую... я ошибался... пожалуйста, не убивайте меня..."

"Я не убью тебя, прими эту таблетку и ты будешь жить." Нин Тао передал Лан Ёну рот из бутика, где продают дэн по первичному рецепту.

Лан Ён на мгновение засомневался, он подозревал, что это яд, но где бы он осмелился пойти против воли Нин Тао, только засомневался на мгновение, а затем открыл рот и съел этот прекрасный первичный рецепт Дан.

Зеленый дым просочился внутрь и в мгновение ока проглотил Лан Ёна.

В голове Нинг Тао размышляли над вопросом: "Хочу ли я его жизни или отпустить?".

Он хотел убить Лан Ёна, это было легко сделать, для этого не нужно было ни Цинь Чжоу, ни Цзян Хао, он отвез Лан Ёна прямо в "Горный Храм" рядом с Эверестом, со способностями Лан Ёна, он просто не мог уйти, он либо упал на смерть, либо умер от голода, короче говоря, смертью. Это "техническое" лечение не будет иметь плохих последствий, никто не будет виновен, и тело не будет найдено. Но действительно ли это необходимо?

Зеленый дым рассеялся, и Лань Йонг был обнаружен. Травмы, полученные им в аварии, зажили, только у него не хватало уха и он был слеп на один глаз. Он лежал на земле без сознания, а когда просыпался, то забывал обо всем, что связано с Небесной внешней клиникой, с Нинг Тао.

Нин Тао сопротивлялся Лан Ёну на плечах, подошел к стене замка и открыл окровавленный замок. Дверь удобства открылась, и он вошел внутрь.

Время проходило минуту за минутой, я не знаю, как долго проходило, сознание Лань Ёна постепенно пробуждалось, и он медленно открывал глаза. Он видел яркий свет, солнечный свет, который проникал через окно, теплый и яркий.

"Что это за место?" Лан Ён встал с кровати одним махом и оказался посреди старой, но роскошной комнаты. На стенах висят несколько картин маслом, все они представляют собой средневековые европейские пейзажи и фигуры, и даже он, любитель, может сказать, что это настоящий антиквариат с точки зрения цвета и рамы. Номера также обставлены мебелью в европейском стиле середины века, и все они являются подлинными предметами антиквариата.

Чья это комната?

Лан Ён сильно покачал головой, но его голова была в замешательстве. Он мог вспомнить вчерашний банкет, на котором присутствовали директор Чен и директор Ван, но все детали ужина были пустыми, и ничто не могло прийти на ум. Гораздо меньше он помнит, как нанимал парковщика, попадал в автокатастрофу и попадал в причудливую клинику.

Глаза Лан Ёна внезапно приземлились на туалетное зеркало, и он подошел. Он видел себя в зеркале, ослепшим на один глаз и лишенным уха.

"А" Лан Ён закричал в шоке и хлопнул кулаком в зеркало.

Ничего себе!

Древнее зеркало для одежды разбилось о землю.

Ступени вдруг вышли из дверного проема, дверь комнаты открылась, и два оружейных оружейника ворвались внутрь, что-то кричали, но он не мог понять.

Лань Ён на мгновение растерялся, а внутри необъяснимо возбудился: "Прошел ли я? Паразитик на принце, который похож на меня?"

В этот момент один из охранников вытащил рацию и сказал в Рициане: "Кто-то вторгся во дворец! Неизвестный и жестокий, он разбил зеркало, которое использовала императрица София".

Видя, что переговорное устройство снова запуталось, Лань Ён осторожно спросил: "Что это за эпоха? Почему у тебя рации? А еще, вы все мои оруженосцы?"

Другой сквайр шагнул вперёд и вдруг кулак ударил Лан Ёна по голове.

Лань Ён упал на землю, его лицо прижато к земле, тысяча вопросительных знаков в его голове, но он уже выяснил один, и это было то, что он определенно не был их принцем.

Его ждет не легендарная переходная жизнь, а тюрьма.

Такова была договоренность, которую Нин Тао дал ему не бросать Лан Ёна в горный храм, чтобы умереть, а наслаждаться периодом тюремной жизни в чужой стране. Преступлением было проникновение во дворец, что на самом деле не было серьезным, но разбитие старинного зеркала было.

Если ты не знаешь, как подавать людей, как ты можешь быть владельцем клиники Динь-Динь?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0345 Создание индустрии посадки духовных материалов**

Глава 0345 Открытие индустрии духовной посадки материалов Пан Цзяюань Северная, дорога протянулась вперед, и дорога была выстроена с причудливыми двориками с древними ароматами. Люди, которые могут жить в этом районе, богаты.

Электромобиль приехал с другой стороны дороги и остановился перед четырёхугольником.

Этот четырехугольный дом с высокими воротами и двумя каменными львами таунхауса у входа. На перемычке красноокрашенных ворот висит позолоченная квартира с надписью "Небесная благословенная резиденция".

Это дом Лю Цзинь Иня, как сказал Чжэн Сюньлун.

"Вот оно". Нинг Тао сказал.

Только тогда Цинь Чжоу отпустил талию Нин Тао и слез с заднего сиденья электромобиля "Небесный Дао".

Нинг Тао установил электромобиль "Небесный Дао", затем подошел к двери и схватил бронзовое дверное кольцо и постучал в дверь.

Никто не ответил у двери.

Нинг Тао снова схватил латунное кольцо и постучал в дверь.

"Кто это?" На этот раз кто-то ответил, это был подростковый голос, слегка детский.

Дверь комнаты открылась, и в дверном проеме стоял подросток из голубого ханбока, уставившись в глаза Нин Тао и Цинь Чжоу с тревогой.

Нин Тао сказал: "Младший брат, мы пришли искать старика Лю Чжин Иня, он дома, пожалуйста".

Подросток холодно сказал: "Вы, должно быть, ошибаетесь, здесь нет фамилии Лю". Этим словом он сделал шаг назад и потянулся к двери.

Нин Тао протянул руку и прижал руку к двери, не давая ему закрыть ее: "Пожалуйста, подождите, Лю Цзинь Инь не живет здесь, как и Лю 18 живет здесь"?

Когда юноша услышал имя "Лю 18", у него промелькнули глаза: "Кто вы, ребята? Чего ты хочешь?"

Нин Тао сказал: "Я ищу старого господина Лю для сделки с ручкой, меня зовут Су".

Подросток сказал: "Какой бы ни была твоя фамилия, ты такой странный человек, я уже говорил, что здесь нет фамилии Лю, иди, я буду груб с тобой, если ты снова будешь запирать мою дверь".

Нин Тао тоже не обращал внимания, улыбаясь и говоря: "Независимо от того, есть ли здесь печать Лю Цзинь или Лю Восемнадцать, я принёс подарок хозяину этого места, и ты даёшь его ему". После этого он открыл маленький ящик с лекарствами и вытащил из него маленькую фарфоровую вазу и передал ее подростку.

Юноша потряс маленькую фарфоровую вазу, которая издала разбивающийся звук, и он любопытно спросил: "Что в ней?".

Нинг Тао сказал: "Бессмертный эликсир для продления жизни".

"Как-нибудь". Подросток пробормотал, но не вернул Нин Тао маленькую фарфоровую вазу.

Нинг Тао тоже больше ничего не сказал и повернулся к отъезду. Он попал в электрический автомобиль Тянь Дао, и после того, как Цин догнал его, он завинтил электрическую дверь и уехал на электрическом автомобиле Тянь Дао.

Подросток наблюдал за тем, как Нин Тао уезжал на автомобиле с аккумуляторными батареями, откупорил бутылку и вылил содержимое маленькой фарфоровой бутылочки. Это был маленький шарик из бумаги, и после того, как он открыл маленький шарик из бумаги, он увидел кристально чистый эликсир и телефонный номер, написанный на бумаге.

По дороге Цин погнался за ним и спросил: "Брат Нин, я вижу, что подросток - ненормальный человек, почему бы тебе не вломиться туда? Мы собирались войти, а он не смог нас остановить."

Нин Тао сказал: "Лю Чжин Инь не в том дворе, когда тот подросток открыл дверь, я прочитал, он единственный во дворе".

"Разве Чжэн Сюньлун не говорил, что Лю Цзинь Инь жил в этом четырёхугольнике?"

"Миссия Зенг Сюньлуна провалилась, и банда рейдеров гробниц исчезла, было бы странно, если бы Лю Цзиньмарк не спрятался". Он оставил там подростка, чтобы тот действовал как бельмо на глазу, надеясь, что эликсир, который я дал ему, скоро будет ему доставлен. Ему за девяносто, и я не верю, что он сможет устоять перед соблазном моего эликсира. Просто подожди, он мне позвонит". Нинг Тао сказал.

"Это Общество Лю Восемнадцати - злой лидер этого места?" Цинь Чжуй снова спросил.

Нинг Тао сказал: "Хотел бы я, но в основном это не он".

"Кто бы это мог быть?"

"Я не знаю". Сердце Нин Тао на самом деле был в растерянности, он надеялся, что злой лидер Бейду был Лю Цзинь Инь, то движущаяся миссия клиники можно легко справиться, но его интуиция и опыт подсказали ему, что возможность была почти нулевой.

Возвращаясь в арендованный двор, Нинг Тао зарядил электрический автомобиль Небесного Дао, а затем отправился в Небесную внешнюю клинику для обработки трав в рамках подготовки к предстоящей рафинировке Эликсира Искателей Предков. На фрагменте черепа, полученном из Собора Сотни Цветов Богоматери, записаны около дюжины духовных трав, несколько в руке и еще около десяти пропавших без вести.

Есть только два способа получить эти духовные травы, один - поехать в Шэннунцзя за лекарствами, а другой - обратиться к Фан Хуайлу, организатору Бюро, за помощью в их приобретении. Круг Fan Wah Lum большой, он знает много людей, у него есть способ получить духовный материал, и он также купил его для него один раз, что он знает очень хорошо.

Имея дело с существующим духовным материалом, сердце Нин Тао также приняло решение, и он позвонил на телефон Фан Хуалу.

"Ай, старый брат Нинг, что привело твой телефон ко мне?" Голос флуоресцентного Фан Ва, полный любви.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Я зря посещаю Зал трех сокровищ, я хотел бы попросить брата принести еще трав для меня, интересно, удобно ли это?"

"Посмотри на себя, ты опять вежлив со мной, да? Ты пришлешь мне список, и я посмотрю, смогу ли я сделать это за тебя". Флуоресцентный голос Ван Вала.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я отправлю его тебе после, а потом я ударю тебя пятью миллионами".

"Нет, я промотаю тебя первым и куплю его, когда получу." Фэн сказал.

Нин Тао сказал: "Как это может быть, травы, укушенные на этот раз, по оценкам, очень дорогие, я ударю тебя сначала с пятью миллионами, ты можешь раздуть лишнее, и я заглажу свою вину позже".

"Ну, тогда, если ты действительно хочешь ударить меня за деньги, пусть так и будет". Кстати, вы поддерживали связь с Ушуангом в течение этого времени?" Флуоресцентный голос Ван Вала.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Нет, но есть беспокойство по поводу ее публичного номера, и зная, что в последнее время она довольно активна и занята съемками, она довольно занята, так что я ее не побеспокоил".

Правда в том, что он взял на себя инициативу, чтобы прервать контакт с Чжао Ушуань, и люди звонили ему несколько раз без его ответа. Его любовная жизнь достаточно грязная, а когда нет, то достаточно грязная.

"Я тоже давно ее не видел, я спрошу, есть ли время для нас троих собраться вместе. Кроме того, я хотел бы попросить тебя об одолжении и поговорить с тобой в следующий раз, когда мы встретимся". Фэн сказал.

Нинг Тао сказал: "Хорошо".

Завершив звонок, Нин Тао отредактировал травы, недоступные в клинике, в текстовое сообщение, а также добавил дюжину других распространенных трав и некоторые из них, которые не будут использоваться, и смешал их вместе, и отправил их в Fan Huajuang.

Он добавил большое количество обычных трав и других трав в список ингредиентов, необходимых для того, чтобы сделать Дэн Поиск Предков, так что даже если кто-то украдет информацию о телефоне Fan Hualu и возьмет список, чтобы сделать это, он получит неправильный результат. Более того, в списке не указано количество уточнений или шагов, и это непреодолимая проблема.

После этого Нин Тао перевел 5 миллионов долларов на счет Фан Хуайлу. Если бы он не заработал два миллиона евро у Салина Талмана, у него не было бы капитала, чтобы украсть деньги и попросить Fan Hua Fluu помочь ему купить духовный материал.

Тот факт, что вы можете заработать десять миллионов долларов в любое время, несомненно, является огромной суммой денег для обычных людей, но для Культиватора, особенно для такого Доктора Культивирования, как он, которому нужно делать алхимикаты, это действительно не большая сумма денег, это просто деньги, чтобы купить духовные материалы один или два раза. Поэтому важность развития спиртовых деревьев становится все более заметной.

Переведя деньги Фань Хуайлию, Нин Тао открыл дверь банка свитков Священного Писания и пришел в Линг Тянь, который был перенесен из храма Шаньчжун. Голубой снежный лотос был посажен на десяток квадратных метров духовного поля, которое было Темной Ночью Снежный Лотос, духовный материал с жизнеутверждающим эффектом. Он добавил лист темного ночного снежного лотоса к зелью, которое взял у Лю Цзинь Инь, и чтобы поймать хитрого старого гольца, на этот раз заработал все деньги.

В ту темную ночь снежного лотоса не хватало листа, но он все еще хорошо рос, и его аура была немного сильнее, чем тогда, когда его нашли в горном храме.

Нин Тао прогулялся по пустому духовному полю и тайно сказал в своем сердце: "Так как я изучаю записи, оставленные профессором Ядом, чтобы изучить божественную технику возделывания, то почему бы мне не переместить духовное поле в Пещеру Павильона Мечей"? Если два духовных поля станут одним целым, я смогу управлять ими централизованно, чтобы мне не приходилось бродить по воротам удобства".

Он продолжал проходить через удобную дверь, ведущую в пещеру "Павильон мечей", и перемещал духовные поля, расположенные в пещере "Павильон мечей", а также духовные материалы, посаженные в духовных полях, в библиотеку каллиграфических свитков.

Эта насыщенная полдня прошла, даже не подозревая об этом.

Нин Тао устал обильно потеть и пачкаться на теле, но его отдача также дала результаты. Слияние Линг Тянь составляло около тридцати квадратных метров, занимая почти третью часть площади первого магазина Священного Писания и Медицины, и выглядело довольно эффектно. Однако больше всего его порадовало то, что после переноса в помещение клиники аура некоторых оригинальных спиртовых материалов также значительно улучшилась. Даже белый нефритовый святой лотос, который должен расти в среде "луча света", уже не так придирчив, чтобы выжить, и хорошо растет в духовном поле.

Какую среду можно сравнить с окружающей средой в клинике? Нин Тао даже не сомневался, что ночные цветы, для выращивания которых нужна температура почвы в тридцать градусов, можно выращивать в клинике Ling Tian, но было жаль, что он избавился от всех ночных цветов, потому что не мог вырастить их живыми.

Однако с меньшим количеством ночных цветов было больше духовного материала. Нин Тао посеял все семена духовного материала, собранные им в Шэннунцзя, на духовном поле, веря, что они вскоре укоренятся и прорастут в более качественный духовный материал.

Два Ling Tian слились, и семена были положены в землю, и Нинг Тао духовного материала посадки промышленности было началом.

Открыв дверь и выйдя из клиники Sky Clinic, солнце погрузилось в западный горизонт и становилось темным.

Когда Нин Тао вернулась во двор, у неё остался только ребёнок, Пёс Цзин Тянь и Цин Чжуй, в то время как Бай Цзин был занят делами своей компании и никаких новостей от Инь Мо Лана. Что касается Цзян Хао, то сегодня утром он принял телефонный звонок и отправился в Бюро специальных служб, чтобы доложить о ситуации, но до сих пор не вернулся. Но и эта ситуация была для нее нормой, и он совсем не беспокоился о том, что с ней что-нибудь случится.

Нин Тао вошел в комнату, снял одежду и пошел в душевую, чтобы принять душ.

Через несколько минут Цинь Чжоу вошел в свою комнату и сказал через дверь в ванную: "Брат Нин, ужин подан".

"Хорошо, я приму душ и приду поесть." Нинг Тао сказал.

"Почему бы мне не помочь тебе и не потереть спину?" Голос Цинь Чжоу.

"Нет, нет, нет." Нинг Тао сказал в панике.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Сотовый телефон в кармане брюк внезапно зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао сказал: "Цин Чжоу, телефон у меня в кармане брюк, посмотри, кто звонил".

"Хмм." Цин гнался в ответ и повернулся, чтобы достать телефон Нин Тао.

Через пять секунд дверь ванной внезапно открылась, и Цинь Чжуй вошел с большой улыбкой.

Нинг Тао впал в панику, смутившись, когда держал перед собой бутылку геля для душа.

Цинь Чжуй, однако, сказал серьезно: "Странный номер, может быть, это Лю 18 звонил, ты ответишь?".

Нинг Тао выключил воду и получил телефон, перейдя одной рукой на клавишу ответа: "Здравствуйте, могу я спросить..........."

Пожилой голос пришел с телефона: "Мистер Су? Я слышал, что ты собираешься увидеться со мной, и мой ученик-внук принес мне твой подарок, который я любил. Я взял твой подарок и не могу сказать ни слова, не видя ни одной стороны, скажем, через два часа я буду ждать тебя на земле и на небе".

"Земля на небеса?" Нинг Тао никогда раньше не слышал об этом месте.

"Любой, кто спросит старого Нортду, знает, помнит, устарел." Другая сторона закончила говорить и повесила трубку.

Нин Тао не удосужился спросить старого Бейду, передал бутылку геля для душа Цинчаю, затем набрал "земля и небо" в своем мобильном телефоне Baidu, а затем увидел соответствующую информацию.

Он посмотрел на свой телефон, и Цин Чейз посмотрел на него, таким же полным вниманием и очарованием.

Минутой позже Нин Тао выключил экран телефона и передал его Цин Чжуй, но обнаружил, что Цин Чжуй смотрел на него с красным лицом и красным ухом.

Он спешно повернулся: "Что, ужина нет дома, что Лю XVIII дал нам всего два часа, надо двигаться".

Цинь Чжоу изогнул угол своего рта, нефритовая чаша подняла слегка, и нажал струей гель для душа на спину Нин Тао.

Бьюбиу...............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0346: Небо на Земле**

0346 Глава Земное небо Упоминание о Земном небе, Старый Бейду действительно знал все об этом. Во времена династии Цин это было первоклассное здание, в котором жили самые разные красивые женщины, все они хорошо разбирались в музыке, шахматах, книгах и картинах. Он также стал символом самобытности и статуса для дворянских сыновей маньчжурского народа, сановников и знаменитостей, которые ходили туда на отдых и развлечения.

Сейчас это клубная природа чайной, но все-таки только люди со статусом и статусом могут зайти выпить чаю и поговорить о вещах, обычные люди, которые хотят зайти, не могут пойти. Ничто другое, просто потому, что он открыт только для членов, и даже самое распространенное членство требует ежегодного членского взноса в размере 500 000 долларов, что, как говорят, по крайней мере, миллион для премиумов. Кто бы захотел потратить эту трату денег на простых людей, зарабатывающих хоть какую-то зарплату, мелких бизнесменов, занимающихся малым бизнесом?

Земля и небо расположены рядом с королевскими садами, а древних зданий так много, что люди, не знающие об этом, могут подумать, что это резиденция определенного короля или туристическая достопримечательность.

В восемь часов вечера Нин Тао проехал на электромобиле "Небесный Дао" и доставил Цинь Чжоу к воротам Земного Неба. Но еще до того, как они приблизились к воротам, их остановили два мужчины с тигровой спиной в полном платье с косичками.

"Стоп, ты знаешь, что это за место? Ты тоже осмеливаешься вторгаться!" Человек в полном платье сказал суровым голосом, яростное выражение и то, как он выглядел, казалось, что если Ningtao было немного воздействия, он будет иметь большой царапины на ухе.

Если бы не огни в небе и музыка пешеходной улицы недалеко, у Нин Тао была бы иллюзия путешествия во времена династии Цин.

Да что с тобой, черт возьми, такое, когда ты в полной форме и косичках?

Однако, хотя в глубине души он так думал, Нин Тао все же сохранил вежливое вежливое лицо: "Моя фамилия Су, нас пригласил сюда восемнадцатый старец Лю, интересно, здесь ли старший Лю?"

Человек из Маньчжоу, который перекрывал дорогу, не мог не взглянуть на Нин Тао, а затем посмотрел на электрический автомобиль Тянь Дао в промежности Нин Тао: "Повтори еще раз, кто тебя пригласил?".

Это дыхание, этот взгляд, очевидно, не любит "машину" Нинг Тао.

Нин Тао сопротивлялся желанию пробить себе дорогу: "Восемнадцатый мастер Лю, я достаточно ясно выразился"?

"Мастер Лю пригласит вас?" Маньчжоу Хань, который перекрывал дорогу, имел лицо неверие.

Цинь Чжуй немного разозлился: "Разве ты не знал, позвонив спросить? Правда."

Мужчина в полном платье взглянул на Цинь Чжуй, возможно, потому, что Цинь Чжуй был слишком красивым, и, возможно, это было причиной того, что хорошие мужчины не дрались с женщинами, он на самом деле не разозлился и просто подмигнул своему спутнику.

Другой мужчина в полном костюме поднял домофон и заговорил, затем кивнул человеку в полном костюме, который преградил ему дорогу, его выражение явно отличалось от предыдущего.

Казалось бы, подтверждая его взгляд, двое мужчин Маньчжоу Хань внезапно встали на одно место и дали глубокий поклон Нин Тао, вежливо сказав: "Мастер Су, пожалуйста".

Нин Тао по-взрослому кивнул головой, но тайно размышлял в своем сердце: "Эта ситуация, что статус Лю Восемнадцатого здесь не сказать вообще высокий, является ли он хозяином этой земли и неба"?

Отгоняющую лошадь на дороге перевезли двое мужчин в полной одежде, а Нинг Тао на электрической батарейке "Небесный Дао" отправился в преддверие Небес на Земле.

Двор перед домом полон экзотических цветов и растений, а также беседка и пруд с фальшивой горой.

Нин Тао также не заботился о том, может ли он ездить в саду или нет, он ездил на электрическом велосипеде Tien Dao к внутренней стороне. По обеим сторонам дороги стоят высококлассные автомобили и спортивные автомобили, а миллионы из них здесь считаются дешевыми.

В конце дороги находится старинное здание в форме зигзага с табличкой в фойе, на которой написано "Небо на Земле". Здание было трехэтажным, с небесным коридором на каждом этаже. Кто-то стоял на крыльце, прислонившись к забору, чтобы насладиться видом на сад. Кто-то сидел у окна, пил чай при лунном свете. Я не знаю, кто играет на гуженге, звук цитры поднимается на вершину, довольно элегантный шарм.

Сердце Нинг Тао не могло не вздохнуть: "Приятно иметь деньги".

Электромобиль Тендо только что остановился перед фойе, когда группа людей вышла из парадного зала. Во главе был старик с белыми волосами и белой бородой, даже брови у него были серебряные. Он был высокий и худой, и хотя его лицо было полно морщин, у него был прекрасный дух.

Это Лю Цзинь Инь, старейший из оставшихся в живых золотых прикосновений полковник Лю 18.

Цзэн Сюйлун сказал, что ему было за девяносто, но первое впечатление, которое произвел Лю 18, было гораздо меньше, чем девяносто лет, что создало у него впечатление, что этот Лю 18 был максимум в начале семидесятых годов.

Не дожидаясь, пока Лю Восемнадцать возглавит группу, Нин Тао уже разбудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах. Он был поражен этим скаутингом.

Лю XVIII на самом деле был хозяином Внутреннего Семейства, имея вначале очень сильный внутренний ци в поле. Тем не менее, его жизненная сила уже была слабой. Его внешний вид создавал впечатление, что он еще молод и ему осталось жить много лет, но его жизненная сила предала его. Даже если его внутренняя сила была еще сильнее, он не мог нарушить законы природы, его жизнь подходила к концу.

Однако больше всего его удивил не Лю 18, и среди семи или восьми человек, следовавших за Лю 18, кроме одетых в полную одежду людей, которых можно было с первого взгляда увидеть телохранителем Лю 18, было также двое стариков, один из которых был одет в зеленый даосский халат, а аура культиватора присутствовала на первом поле старика, и его выращивание не было слабым. У бритоголового старика на первом поле была демоническая аура, а его тело имело тяжелый рыбный запах, явно демонический.

Нинг Тао двинулся в своем сердце и тайно сказал: "Этот запах... это рыбий демон?"

Он видел много демонов на этом пути, но рыбий демон все еще был первым, кого он встретил, и он неизбежно был удивлен.

Цинь Чжоу отпустил талию Нин Тао и вышел из электромобиля "Небесный Дао", осторожно глядя на проходящую мимо группу людей.

Нин Тао установил машину и прошептал Цин Чжуй: "Успокойся, не двигайся".

Цинь Чжуй кивнул.

"Хаха! Ваше Превосходительство - мистер Су, верно?" Лю XVIII разбил приветствие на несколько шагов друг от друга, очень восторженно.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Точно, смею ли я просить старого господина быть Восемнадцатым Мастером Лю?"

"Это я". Лю XVIII подошел и протянул руку.

Нин Тао пожал руку Лю Восемнадцати: "Знаменитый мог бы встретиться, приятно познакомиться".

Он говорил такие линии очень плавно, но спину немного покалывало, и я не знаю, были ли у него мурашки по коже.

Это признание.

Лю XVIII посмотрел на Цинь-Чжуй, в его глазах промелькнула страшная и осторожная улыбка: "Могу я спросить, кто эта красавица"?

Нин Тао сказал: "Моя девушка, Су Цин".

"Также по фамилии Сью? Приятно познакомиться". Лю XVIII протянул руку к Цинь Чжоу.

Цинь Чжуй, однако, не протянул руку и лишь слегка исполнил Аве Мария. Ее руку может коснуться только Нин Тао, другие мужчины, даже просто рукопожатие не вариант.

Мастер Цин Пайн Дао в халатах голубого дао изогнул руку и поклонился: "Приветствую вас, господин и госпожа Су".

Нин Тао также последовал его примеру и склонил руки: "Так что это Дао Мастер Цинсун, известный как он, может также встретиться с ним, это удовольствие познакомиться с вами".

Однако сам он прекрасно понимал, что во сне даже не почувствовал запаха имени этого человека.

Цинь Чжуй подарил еще один подарок "Аве Мария" даосскому мастеру Цинь Сосна.

Рука Лю XVIII слегка приподнята, его ладонь направлена в сторону этого рыбьего демона: "Это господин Хай Донгфан из Восточного моря".

Хай Донгфан поспешил к Нин Тао и обнял его: "Приветствую господина и госпожу Су".

Нинг Тао вежливо сказал: "Знаменитый мог бы встретиться, приятно познакомиться с господином Хай".

Цинь Чжуй до сих пор бледно исполняет "Аве Мария", не сказав ни слова.

Лю XVIII сказал: "Господин Су, пойдемте внутрь и поговорим".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Ладно, на этот раз я пришел сюда просто поболтать со старым мистером Лю".

Но как раз тогда у дверей парадного зала появилась женщина средних лет, одетая в платье из тангана, с высоким носом и широким лбом, довольно благородно настроенная. Она посмотрела на Нин Тао, а Ян Шэн сказала: "Господин Су"? Нин Тао, когда ты вообще поменял фамилию?"

Глаза Нин Тао упали на тело женщины в танцевальной одежде, у него было немного дежа вю, но он не мог вспомнить, где он видел это раньше. Не зная, что происходит, он вдруг вспомнил злодея, с которым покончил, Самюэля К. Лицо женщины было на семь или восемь пунктов похоже на лицо Гуай Ке Бина, и его сердце дрогнуло: "Может ли она быть... кем-то из Гуай Ке Бина?"

Тан притворился, что женщина хладнокровно посмеялась: "Ты, наверное, дворянин, который слишком много забывает, забывая одного человека, так?"

Нин Тао в глубине души знала, о ком она говорила, но на поверхности она не двигалась и сказала: "Эта леди, мы впервые встречаемся, интересно, кто этот человек, о котором вы говорите?".

Женщина в платье Тан холодно ворчала: "Я говорю о моем сыне, Сэмюэле Ки Бинге".

Это действительно Тан Хуайю.

Хотя Нин Тао не встречался с Тан Хуайю, он знал, кто мать Хуай Ке Бинга. Он наблюдал за Лю 18 с послесвечением угла глаза, а также за даоистом Цинсуном и Хай Дунфаном, которые стояли рядом с Лю 18, и что его удивило, так это то, что все трое были на самом деле спокойны после того, как Тан Хуайю раскрыл свою истинную сущность, и не сердились, потому что он скрывал свою сущность.

Нин Тао улыбнулась: "Так это мать моего старого друга, брата Хуай, рада тебя видеть, интересно, как там сейчас Ке Бин?"

Глаза Тан Хуайю были мрачными, скрывая чудовищную ненависть: "Нин Тао, ты прекрасно знаешь, что ты сделал сам, мой сын не умрет напрасно, пока у меня есть дыхание, я не позволю тебе жить в мире".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Эта леди, о которой ты так странно говоришь, что я даже не могу понять, что ты говоришь".

Тан Хуайю хрюкнул холодно и посмотрел на Лю 18: "8-й хозяин, этот человек даже скрывает свое настоящее имя, но вы относитесь к нему как к гостю. Если это всплывет, боюсь, твоя земная репутация упадет в цене".

Лю XVIII засмеялся: "Я на самом деле знаю истинную личность мистера Нинга, просто он не хочет этого говорить, это ерунда". Здесь много людей, которые используют фальшивые имена и поддельные личности, и я просто ценю ценность и не забочусь об именах".

"Ха!" Тан Хуайю дал еще один холодный ворчание и повернулся и вошел в парадный зал.

"Мистер Нинг, пожалуйста." Лю XVIII сделал любезный жест Нин Тао.

Нин Тао также не объяснил, почему он скрывал свою истинную личность и слегка приподнял правую руку. Цин Чоу последовал за ним и протянул руку Нин Тао, затем последовал за ним в землю и небо.

Когда Нинг Тао вошел в дверь, он снова увидел два знакомых лица.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0347: Блошиный рынок**

0347 Глава Культивирование блошиного рынка Те два знакомых лица, один был Тан Цзисянь и другой был Мастер Фа Кенг.

Тан Цзисянь была все еще прекрасна, как всегда, и на этот раз она не использовала талисман долины Инь Чжэнь, это был вид ее настоящего "я".

Тан Цзисянь подвинула глаза и уставилась прямо на Нин Тао, а также на Цин Чжуй, который держал Нин Тао за руку.

В глазах обоих было что-то особенное.

Мастер Фа Кхон на мгновение нахмурился, а затем издал шумный буддийский шум. Он посоветовал Нин Тао разорвать отношения со Змеиным демоном, но здесь он увидел Змеиного демона, держащего Нин Тао за руку. С учеником Фахаи идентичности, стоя твердо, он нахмурился был признан легким, даже в настоящее время, чтобы собирать демонов, то есть также считается нормальной работы.

Нин Тао обменялся взглядом только с Тан Цзисянь, затем отвлекся от взгляда и быстро пронесся по залу.

В зале десятки людей, некоторые - боевые художники, некоторые - демоны, а некоторые - практикующие, простые люди здесь стали "редкими посетителями", не видят нескольких. Почти у всех были разные глаза на Нин Тао и Цинь Чжоу.

Нинг Тао был поражен в своем сердце и втайне сказал: "Может ли эта земная небесная скорбь быть клубом Культивационного царства?".

Тан Хуайю была также воительницей с сильной внутренней силой, что совсем не удивительно, она все-таки была женщиной секты Тан. Она перешла на сторону Тан Цзисяня, подошла к уху Тан Цзисяня и прошептала что-то.

Первое, что вам нужно знать, это то, что вы не сможете извлечь из этого максимум пользы, но вы сможете извлечь из этого максимум пользы. Однако перед лицом такой ситуации его сердце не волновало, потому что он всегда считал, что Тан Цзисянь не из тех женщин, которые не могут отличить черное от белого.

Тан Хуайю прошептал и сделал шаг назад.

Тан Цзисянь подошел к Нин Тао.

В глазах Цинь-Чжуя вспыхнул зеленый намек, и демоническая аура внезапно укрепилась.

Нин Тао протянул руку Цинь Чжоу и мягко сказал: "Все в порядке, не нервничай".

Цинь Чжоу кивнул, затем подошел к уху Нин Тао и прошептал: "Эти люди ненормальные, вы должны быть осторожны". Если Тан Цзисянь осмелится сделать ход, ты пойдешь первым, а я отрежу сзади".

Этими словами Нинг Тао не могла устоять перед желанием обнять и поцеловать ее.

"Доктор Нинг, этот мир все еще достаточно мал, чтобы столкнуться с вами в таком месте." Тан Цзисянь подошел к Нин Тао и сказал, не зная, было ли это приветствие или провокация.

Нин Тао слабо сказала: "Госпожа Танг, вы имеете в виду, что я не могу приехать сюда?"

Тан Цзисянь слегка нахмурилась, и ее губы слегка приоткрылись, но звука не было.

Но уши Нин Тао услышали ее голос, и она словно слилась в невидимую "линию звука", которая врезалась прямо ему в уши и ударила по барабанным перепонкам.

"Это не то место, где можно поговорить, найти шанс поговорить позже". Это были слова, которые Тан Цзисянь передал Нин Тао.

Нин Тао не имел таких средств, перед Тан Хуайю, он не был хорош в кивании головой и жестикулировании, он просто слушал.

"Мистер Нинг, ваша девушка пока останется здесь, вы пойдете со мной." Лю XVIII сказал.

Нинг Тао сказала: "Я с ней, куда бы я ни пошла, она пойдет".

Лю XVIII на мгновение замолчал, затем он снова взглянул на мастера Цин Сон Дао и Хай Дунфан, которые стояли рядом с ним, и один демон слегка кивнул перед тем, как открыть рот и сказал: "Хорошо, тогда эти двое, пожалуйста, следуйте за мной".

Нин Тао и Цин проследовали по троим через зал, по лестнице, а затем вверх, желательно в середину элегантной комнаты на третьем этаже. В центре комнаты стоял квадратный стол и четыре скамейки, все из тончайшего палисандрового дерева.

"Присаживайтесь". Лю XVIII первым занял свое место, а даоисты Цин Сон и Хай Дунфан сидели на скамейках слева и справа от него.

Нетрудно было заметить, что Лю 18, который уже знал детали Нин Тао, нанял двух тяжеловесных телохранителей.

За квадратным столом оставалась только одна скамейка, а Нин Тао занял свое место, в то время как Цинь Чжоу стоял позади него.

Женщина в полном платье подала чай и вышла из атриума.

После глотка чая Лю 18 открыл дверь и сказал: "Мистер Нинг, я знаю ваши детали, а вы знаете мои, так что нам не придется бить вокруг да около, давайте сразу перейдем к делу". На этот раз ты пришла ко мне, чего ты хочешь?"

Нин Тао сказал: "Так как старый мастер Лю настолько открыт, то я буду откровенен, я хочу знать, кто заплатил сто миллионов долларов, чтобы нанять Цзэн Синлуна, чтобы украсть гробницу Бессмертного".

В глазах Лю 18 вспыхнуло мерцание сущности, когда он взволнованно сказал: "Значит, Цзэн Сялун умер у тебя в руках, и Шесть Путей Реинкарнации тоже упали в твои руки"?

Нинг Тао покачал головой: "Эта штука необычная, она летала".

"Летать?" Голос, который вышел, был голос даосского лидера Цинсуна, и его тон был наполнен сюрпризом.

Нинг Тао сказал: "Да, он летал, и верите вы в это или нет, он летал, и я не знаю, куда он делся". Кроме того, я не убивал Зенг Сюньлуна, он умер в последнем заклинательном органе в Божественной Бессмертной Гробнице".

Наполовину правда, наполовину ложь, в любом случае, Чжэн Сялун уже мертв, мертв без доказательств. Нин Тао плевать, верит Лю 18 или нет, даже если Лю 18 думает, что убил его, что с ним можно сделать?

"Эта Диаграмма Реинкарнации Шести Дао - шестая в легендарном списке десяти самых свирепых заклинаний, обладающая инструментальным духом, очень могущественным." Тот, кто говорил, был Рыба Демон Море Восток, который был угрюмым и молчаливым: "Я верю в то, что сказал господин Нинг, легенда гласит, что без кармического признания Фигуры Реинкарнации Шести Путей, никто не может стать ее хозяином". Оно пыталось сбежать, и никто не смог его остановить".

Лю XVIII вздохнул "Жаль, жаль".

Нин Тао сказал: "Господин Лю, скажите, кто нанял Чжэн Сюньлуна?"

Лю 18 посмотрел на Нин Тао и сказал: "Господин Нин, есть правила в каждом месте, и есть также правила в каждом месте. Я знал, кто ты, до того, как пришел, но я не стану нарушать это, только потому, что это правило здесь. Как повелитель земли и неба, как я мог нарушить здесь правила?"

Нин Тао улыбнулся и сказал: "У всего есть цена, я верю, что сообщение то же самое, мастер Лю, вы ставите цену".

Лю XVIII холодно хрюкнул: "Похоже, ты не понял, что я сказал".

Нин Тао положил маленький сундук с лекарствами на квадратный стол из палисандрового дерева, открыл его и вытащил из него маленький фарфоровый флакон, затем снова откупорил его и вылил из него прекрасный первичный дэн по рецепту.

Странный аромат Дана мгновенно распространялся в атриуме, освежая душу.

Не только Лю Восемнадцать, но даже глаза даосских Цин Сон и Хай Дунфан собрались на этом Первоначальном Предписании Дана.

Только из этих двух пунктов, экстремальный Первичный Рецепт Дан, показанный Нингом Тао, был первоклассным Даном из Культивируемой Царства.

Нинг Тао легкомысленно сказал: "Я не скрываю этого от вас, ребята, я Доктор Культивации, и что я лучше всего умею, так это рафинировать алхимикаты, чтобы получить нужные мне новости, как насчет этого?"

"Мистер Нинг, дайте взглянуть на ваш эликсир." Лю XVIII был еще спокоен на поверхности, но его голос немного дрожал от волнения.

"Этот эликсир для продления жизни не имеет значения, если старейшина Лю возьмет его, чтобы прожить еще несколько лет, нет никаких проблем". Пока он говорил, Нин Тао передал Лю 18 прекрасный первичный рецепт Дана в руке.

Лю XVIII держал его в руках, нюхал и нюхал, смотрел на него и несколько раз проглотил слюну.

Нин Тао снова открыл рот и сказал: "Такой эликсир на самом деле ничто, я работаю над более мощным эликсиром, это не редкость для культиватора иметь большой прирост духовной силы после еды, а для демона иметь большой прирост демонической силы после еды, это не редкость для такого боевого художника, как старый мастер Лю, чтобы вернуть себе молодость и прожить еще год или два".

"Я... "Лю XVIII колебался полминуты, прежде чем сказать: "Я подумаю об этом."

Нин Тао протянул руку помощи: "Пожалуйста, старый мастер Лю, верните мне мой эликсир".

Лю 18 замер на мгновение, он, кажется, не ожидал, что Нин Тао, чтобы быть настолько скупым, но в конце концов, лекарство было Нин Тао, и он был так отчаянно, чтобы пощадить его, но он все равно вернул прекрасный первичный рецепт Дэн для Нин Тао.

Нин Тао положил прекрасный первичный рецепт дана обратно в маленькую фарфоровую вазу и сказал, не двигаясь: "Старый мастер Лю, я только что ясно дал понять, что все, что имеет цену, пока вы готовы обменять его, не говоря уже о таком дане, лучше я могу также дать вам".

Лю 18 засмеялся: "Врачи-культиваторы довольно редки, как и мистер Нин, врачи-культиваторы еще более редки, это благословение иметь такого друга, как ты".

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Давай оставим все как есть, просто дай мне квази-письмо, сколько тебе нужно об этом думать?"

Лю XVIII улыбнулся и сказал: "Господин Нин, не торопитесь, вы сегодня здесь, так получилось, что в этот день раз в месяц открывается Блошиный рынок, вы можете пойти посмотреть и сказать, что не обязательно получите неожиданный урожай".

Нин Тао с удивлением сказал: "Выращивание блошиного рынка"?

Чёрт!

Вдруг внизу прозвучал гонг, за которым последовала шумная толпа.

Лю XVIII встал и сказал: "Рынок открыт, господин Нин, пойдемте со мной, вы новый гость, я вам все покажу".

"Хорошо". Нин Тао также встал и вывел Цинь Чжоу вслед за Лю XVIII, даосским мастером Цин Сонгом и Хай Дунфаном из элегантной комнаты.

Пятеро спустились на третий этаж в вестибюль первого этажа.

Когда он добрался до зала первого этажа, Нин Тао увидел дверь на одной из стен в середине зала, а также каменную лестницу, простирающуюся вниз от конца пера. Настенные светильники на двух стенах лестницы освещают пространство внизу. Там уже были люди, и сцена была оживленной.

"Мистер Нинг, пожалуйста." Лю XVIII вел дорогу перед прогулкой.

Нин Тао проследовал за Лю 18 вниз по лестнице и не мог не радоваться втайне: "Я действительно не думал, что в области земледелия есть такой блошиный рынок, я удивляюсь, если я смогу купить духовный материал, который мне нужен".

Хотя он попросил Фан Уарулулу помочь ему собрать достаточно духовных материалов, в конце концов, Фан Уарулулу не человек в мире спиритизма, и даже если есть каналы для покупки духовных материалов, есть большая вероятность того, что он не сможет купить их все или даже купить их, поэтому у него должен быть запасной план.

Пройдя мимо конца лестницы, приветствовалось круговое подземное пространство с узором "инь и ян тайцзи" на полу, выполненное из белой и черной каменной плитки. Это подземное пространство размером примерно с стандартный бассейн.

Уже некоторые культиваторы и демоны начали устанавливать ларьки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0348: Даосская монахиня и уголь**

Глава 0348 Даосские монахини и уголь Блошиный рынок был оживленным и шумным, с фрагментами легального оружия для продажи культиваторам, духовного материала для продажи гоблинам и так далее, а также слова и картины, оставленные позади культивацией знаменитостей, действительно ослепляют глаза.

Лю XVIII сказал: "Мистер Нин, вы также можете достать свой эликсир и посмотреть, можете ли вы обменять его на что-нибудь понравившееся".

Нин Тао бледно улыбнулся: "Я посмотрю раньше, старому господину Лю больше не нужно меня сопровождать".

"Хорошо, тогда поговорим позже". Лю XVIII повернул налево и налево, за ним последовали Цин Сон Даоист и Хай Дунфан.

Цинь Чжоу взглянул на спину троих, а затем подошёл к уху Нин Тао, пара вишнёвых губ чуть не прижалась к уху Нин Тао: "Брат Нин, эта старая штука определённо хочет, чтобы кто-то пришёл и обменял твой эликсир".

Нин Тао кивнул, как он мог не понять мысли Лю 18?

Нин Тао привел Цинь Чжоу вокруг Блошиного рынка и остановился перед ларьком чернолицого человека после того, как не ушел слишком далеко. Чернолицый мужчина был немного в стиле Бао Чжэн, с толстыми бровями и квадратным лицом, которое давало воздух праведности.

На кабинке черноликого человека было много каллиграфии и картин, а на одной из них были написаны слова "Сюй Чжэнь", сильным и мощным шрифтом, с воздухом желания взлететь из бумаги и взлететь в небо. В сердце Нин Тао завладел нежной любовью и случайно спросил: "Друг, как ты продаёшь эту каллиграфию и живопись?".

Праведный чернолицый улыбнулся бесстрастно и сказал: "Если тебе понравится, я продам тебе за десять миллионов".

Нинг Тао был ошарашен: "Так дорого?"

Праведный чернолицый сказал: "Десять миллионов - это дорого? Картины и каллиграфии, выставленные на аукцион этими аукционными домами, могут стоить десятки миллионов долларов, поэтому я могу продать их по выгодной цене".

Нинг Тао сказал: "Это знаменитая каллиграфия и живопись, что это за человек написал?".

Праведник с чёрным лицом указал на нижний левый угол каллиграфии и картины, на которую смотрел Нин Тао, где был расплывчатый знак печати, а затем сказал: "Это мой знак печати, покрытый Великим Мин Йонгле три года назад".

Нин Тао пристально посмотрел на печать и увидел четыре древних персонажа "Черной горы Старый Демон". Он сделал шаг в своем сердце, чтобы пробудить глаза и нос к состоянию видения и обоняния, и обнаружил, что перед ним праведный чернолицый мужчина - дух черного медведя.

Честно говоря, за три года написания Да Мин Йонгле, до сих пор так хорошо написанных, продать 10 миллионов не дорого. Но именно четыре слова "Черный Демон Горы" - это плохо, без этой марки на продажу в аукционном доме, это обыденная вещь - продать десять миллионов.

"Хочешь ты этого или нет?" Чернолицый спросил.

Нин Тао покачал головой и увел Цинь в погоню. На самом деле он не хотел покупать картину, он не был таким человеком, чтобы привязываться к ней, он просто хотел попробовать воду блошиного рынка и почувствовать себя на рынке. В результате он обнаружил, что блошиный рынок страшно дорогой, цены завышены, а пузырь острый. Если картина продается за 10 миллионов долларов, почему бы не попросить больше?

Не уезжая далеко, Нинг Тао снова остановилась перед кабинкой старухи. Старый крон продавал кучу фрагментов, и когда он пристально посмотрел на фрагменты, которые удивительно летали на мечах, он сразу же взволновался и спросил: "Старина, сколько из этих фрагментов ты продаешь?".

Старуха подставила палец.

Нинг Тао предварительно сказал: "Миллион?"

Старуха смотрела на Нинг Тао: "Сто миллионов!"

Нин Тао был ошеломлен и его рот широко раскрылся, фрагмент летающего меча на самом деле был продан за 100 миллионов, 100 миллионов достаточно, чтобы купить вертолет, кто все еще ездит на летающем мече? Если погода внезапно меняется, и идет дождь или что-то в этом роде, почему бы тебе не промокнуть себя?

Старушка слегка хрюкнула, ее тон презрительный: "Видя, что у тебя тоже нет денег, чтобы купить его, иди и играй".

"Как ты говоришь?" Цин гнался за огнём.

Нин Тао оттащил Цинь Чжоу назад и снова осторожно сказал: "Если я починю твой летающий меч, сколько ты сможешь мне дать?".

Старуха холодно сказала: "Ты пытаешься драться, не так ли?"

Нин Тао взглянул еще раз поближе, и обнаружил, что кусочков летающего меча не хватает на несколько кусочков, и они просто не были собраны вместе. Неплохо было бы отнести его в гнилой горшок, чтобы компенсировать гниль, и снова забрать с собой Цин.

Прогулявшись, Нин Тао нашел несколько духовных материалов, и был очень впечатлен, но отпугнулся, как только спросил цену.

Дело не в том, что этот блошиный рынок слишком дорогой, а в том, что он беден. Практикующим здесь и демонам часто сотни лет, взяв за пример демона из династии Мин, даже если демон из династии Мин вытащил чашу для семейного ужина и продал ее, это все равно было огромной суммой денег. Более того, на протяжении веков эти культиваторы и демоны создали небольшую промышленность и до сих пор развились достаточно сильно. Одним словом, культиваторы и демоны на этом блошином рынке были настоящими невидимыми богатыми людьми, совсем не сравнимыми с ним, врачом-культивистом, который полагался на лечение людей и давал им грудные имплантаты, чтобы они зарабатывали какие-нибудь тяжелые деньги.

Внезапно, странный аромат дрейфовал в ноздри Нин Тао, и его сердцебиение внезапно увеличилось. Он проследил за запахом, а затем увидел почерневший кусок угля на молотке перед молодой даосской монахиней.

Это действительно был кусок угля, но это определённо был не обычный уголь, он назывался Камень земной сущности в Компендиуме Духовных Материалов. Это был духовный материал, который был карбонизирован в духовной Земле и развивался в течение миллиардов лет, чтобы родить его.

Несмотря на то, что на этот раз Камень земной сущности не был одним из духовных материалов, использованных для усовершенствования Предков Дана, не было никакой гарантии, что он не появится на фрагментах черепа Чу Хонъюй в следующий раз. Кроме того, он очень полезен в области алхимии.

Цинь Чжуй также нашел кое-что, что ей понравилось, она указала Нин Тао на материал духа, проданный hanyou рядом с этой молодой даосской девушкой и с восторгом сказал: "Это семицветная ягода змеи, легенда гласит, что поедая ее, можно сделать линьку намного легче, это также полезно для нашего выращивания".

Семицветная ягода змеи, которая была одним из духовных материалов, необходимых для усовершенствования Предков Поиск Дана на этот раз. Нин Тао был притянут к камню гнома только для того, чтобы проигнорировать его, и в этот момент Цинь Чжоу напомнил ему о нем.

Семицветная змеиная ягода выращивала клубнику, неся в себе несколько сферических семицветных плодов, их корни были завернуты в грязь и до сих пор живы. Похоже, что его выбрали прямо перед отъездом, чтобы поймать этот блошиный рынок.

Но, не дожидаясь, когда Нин Тао подойдет и спросит цену, голос повернулся позади него.

"Амитабха". Это был голос мастера Факку.

Услышав зов Будды, голова Нинг Тао внезапно расплылась. Однако, когда он повернулся, на углах его рта все же появился намек на улыбку: "Итак, это Мастер Фа Кенг, как дела у Мастера"?

Мастер Фа Кхон сказал затихшим голосом: "Я уверен, что ты в порядке, но я уверен, что это не так".

Нинг Тао сказал: "Что это значит?"

Мастер Фа Кенг сказал: "Мастер Гуан Нин, вы посинели на лице и подверглись нападению демонических ци. Ты фанат властей. Ты знаешь, что если будешь продолжать в том же духе, то окажешься в глубоком дерьме! Еще не поздно разорвать связи с этим демоническим духом!"

"Что ты, монах, говоришь!" Яростный свет в глазах Цинь Чжоу был очевиден, и он собирался нанести удар.

Нин Тао потянул ее за собой: "Хозяин, я знаю, как справляться со своими делами сам, так что я не буду вас беспокоить". Также, я должен напомнить Мастеру, что это новая эра, набор из времени вашего Мастера уже давно устранен. Забудьте об этом сегодня, мне все равно, я не хочу больше слышать такие слова после того, как смогу, если Мастеру придется вмешиваться в мои личные дела, тогда мы не сможем быть друзьями".

"Амитабха". Мастер Даконг издал звук, а затем вздохнул головой.

Не дожидаясь, пока он скажет еще одно слово, Нин Тао вытащил Цинь Чжуй и отправился в наземную кабинку культиватора, который продавал семицветные змеиные ягоды.

Культиватор, продающий семицветные змеиные ягоды, имел заостренное лицо и обезьяньи щеки, что на первый взгляд вызывало коварное чувство.

"Сэнпай, как ты продаешь эти семицветные змеиные ягоды?" Нинг Тао открыл дверь на горную дорогу.

"Двенадцать миллионов". Культиватор, который продавал семицветные змеиные ягоды, ответил сухим голосом.

Нинг Тао сказал: "У меня только пять миллионов, ты продаёшь?"

Культиватор, продающий Семицветные Змеиные Ягоды, с презрением сказал: "Вы думаете, что покупаете товары на ночном рынке? Я заработаю цену, а ты разрежь меня пополам. Я вижу, вы попросили нескольких человек, только попросить и не покупать, нет ли здесь денег, не задерживайте меня в моем бизнесе, идите играть где-нибудь в другом месте".

Нин Тао было все равно, он открыл маленькую коробку с лекарствами, вытащил маленький фарфоровый флакон, содержащий таблетки Тонкого Первичного Рецепта, налил две таблетки Тонкого Первичного Рецепта и передал их культиватору, продающему Семицветные Змеиные Ягоды: "Это эликсир, который я усовершенствовал, он использует много духовных материалов, он имеет эффект продления вашей жизни и очищения вашего тела, не говоря уже о том, насколько он полезен для вашего выращивания, но он может помочь вам стабилизировать фундамент, который вы заложили раньше, как насчет того, чтобы я обменял эти два эликсира на ваши Семицветные Змеиные Ягоды"?

"Дай посмотреть". Культиватор, продающий семицветную змеиную ягоду, взял из руки Нин Тао прекрасный первичный дана по рецепту, затем понюхал аромат дана и увидел свет дана. Быстро он определил ценность этого Fine Primary Prescription Dan, и посмотрел на Нинг Тао по-другому.

Нин Тао втайне был счастлив в своем сердце, но он не шевельнулся и сказал тихим голосом: "Я дам вам два эликсира в обмен на один духовный материал, вы не проиграете".

Культиватор, продававший Семицветную Змеиную Ягоду, кивнул.

В это время внезапно раздался голос: "Я предложу двадцать миллионов за твой духовный материал".

Нин Тао повернул голову и с первого взгляда увидел, что Тан Хуайю идет этим путем.

Культиватор, продающий семицветную змеиную ягоду, засомневался, а затем вернул Нин Тао две таблетки для лечения по рецепту: "Извините, таблетки хорошие, но мне нужны деньги больше".

Подошел Тан Хуайю и сказал в властной манере: "Дай мне номер счета, и я предложу двадцать миллионов за твой духовный материал".

У Цинь Чжуй вот-вот случится припадок, когда Нин Тао схватит ее за руку.

Тан Хуайю посмотрел на Нин Тао и хладнокровно засмеялся: "Пока это что-то, что может сделать тебя несчастным, я готов это сделать, сколько бы это ни стоило".

Нинг Тао не ответил.

Тан Хуайю, однако, продолжил: "Пока это то, что ты хочешь, я позволю тебе не получить это, 20 миллионов, чтобы купить тебе несчастную, это хорошая сделка".

Нин Тао улыбнулся: "У тебя много денег? Ты можешь купить все, что я захочу? Тогда тебе придется подготовиться с деньгами".

Сказав это, он подумал о даосской тетушке, которая продавала камни земной сущности и перешагнула через нее.

Тан Хуайю собирался последовать за ней, когда культиватор, продающий семицветные змеиные ягоды, взывал к ней: ''Эй! Ты не заплатил."

"Номер счета для меня". Тан Хуайю не заботились о 20 миллионах.

Однако, как только культиватор, продающий семицветную ягоду змеи, дал номер счета Tang Huaiyu, Tang Zixian подошел: "Одного раза достаточно, не надо другого".

Тан Хуайю гневно сказал: "Он убил моего сына, а старый предок умер от его рук, ты не мстишь за нашу семью Тан, но ты все еще хочешь остановить меня, ты все еще член семьи Тан или нет"?

"Как ты смеешь!" Тан Цзисянь ругал: "Кто дал тебе смелость так со мной разговаривать?"

Тан Хуайю замер на мгновение, не осмеливаясь снова высказаться.

"Дай людям денег, я возьму это." Тан Цзисянь протянул руку помощи и схватил семицветную ягоду змеи, повернулся и ушел.

В глазах Тан Хуайю вспыхнул блеск ненависти, но она все равно перевела деньги.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0349 Глава Открытие нового магазина, 50% скидка**

Глава 0349 Открытие нового магазина, 50% скидка на продажу Истинный возраст даосской монахини, которая продает камень гоблина не известно, но появление возраста выглядит так же, как в начале двадцатых годов, очень молодой. Несмотря на то, что она побрила голову, у нее все еще чистое лицо и изысканные черты, которые придают ей женский вид.

"Господин Мастер, как вы собираетесь продать этот камень земной сущности?" Нинг Тао вежливо сказал.

"Не продается", - сказала молодая даосская монахиня.

Нин Тао замер на мгновение, думая, почему бы тебе не продать свою кабинку?

Молодая даосская монахиня добавила: "Только перемены".

Нинг Тао сказал: "Что ты хочешь изменить?"

"Звездный утюг", - сказала молодая даосская монахиня.

Сердце Нинг Тао было наполнено разочарованием. Согласно записям в "Сборнике Духовных Материалов", "Звездное Железо" было очень редким металлическим спиртовым материалом, который летал из космоса, и это был лучший спиртовой материал для создания оружия. Теперь он не мог держать в руках даже обычный метеорит, не говоря уже об этом редком материале космического металлического духа. Он был очень подавлен, потому что не мог найти здесь повсюду духовных материалов и сокровищ.

Молодая даосская монахиня снова сказала: "Хозяин".

"А?" Нинг Тао посмотрел на молодую даосскую монахиню.

"У тебя есть". Молодая даосская монахиня сказала.

Нинг Тао покачал головой, если бы он это сделал, он бы вытащил ее и поменялся с ней. Он также немного поинтересовался, почему эта молодая даосская монахиня была так уверена, что она у него есть?

Однако, как раз в то время, когда сердце Нин Тао думало так, молодая даосская монахиня добавила еще одно слово: "?".

Нинг Тао: ".........."

Только что он почувствовал, что эта молодая даоска говорила в несколько ненормальном тоне, он просто не много думал об этом, и только сейчас он понял, что у нее проблемы с разговором, наверное, потому, что она родилась заикаться и бояться чужих шуток, поэтому он говорил таким странным образом.

В первый раз культиватор с острыми щеками, который продавал семицветные змеиные ягоды, чихнул: "Я сказал, мастер Замер, вы были здесь семь раз, и ни разу не получили звездного утюга, вы все еще не определились? Думаю, лучше закрыть кабинку, пока не поздно, не говоря уже о том, что ни у кого нет "Звездного утюга", а если бы и был, то они бы не променяли его на кусок угля с тобой".

Таким образом, Нин Тао почувствовал себя неловко, когда услышал это, но молодая даосская тетушка совсем не выглядела рассерженной и все равно сохраняла спокойствие, она даже не пошевелила глазами, чтобы посмотреть на культиватор, который издевался над ней.

Нин Тао двинулся в своем сердце и попытался: "Учитель, может быть, я смогу вылечить вашу проблему с речью, вы согласны? Я просто хочу, чтобы ты поделился немного моим камнем Земной сущности".

Молодая монахиня-даосистка покачала головой, затем закрыла глаза, и даже Нин Тао не удосужилась посмотреть на нее еще раз.

Тан Хуайю снова подошел и с сарказмом сказал: "Ни денег, ни вещей, которые хочет жена другого хозяина, но она хочет обмануть жену другого хозяина из своих сокровищ". Нин Тао, разве ты не краснеешь, я краснею за тебя, когда ты упал в такое поле?"

Цинь Чжуй упрекнул: "Если ты осмелишься произнести еще одно неуважительное слово, я оторву тебе рот!".

Тан Хуайюй не принял близко к сердцу угрозу Цинь Чжуй и легкомысленно сказал: "Ты боишься, что не знаешь правил здесь, есть правило на земле и на небе, и тот, кто ударит здесь, будет врагом всех, и все люди здесь встанут и нападут". Кто бы ни убил того, кто это сделал, он получит то, что в тебе, вместе с богатой наградой. Я стою прямо перед тобой, а ты идёшь, чтобы оторвать мне рот!"

Змеиные когти Цин Чейза были выпущены со стуком, ледяной аурой.

В результате, за круглым блошиным рынком сразу же последовал звук недоступного оружия, заряженные пистолеты, и почти девяносто процентов людей были готовы нанести удар.

Это действительно так, особенно остроконечный культиватор с обезьяньими щеками, который вытащил пистолет и уставился прямо на маленький сундук с лекарствами на плече Нин Тао, не скрывая жадного сияния в его глазах. Мир культиваторов изначально был миром слабых и сильных, и только этих двух было достаточно для того, чтобы культиваторы и демоны здесь сражались и нападали группами.

Нин Тао слегка похлопала Цинь Чжоу по плечу: "Убери свои когти, некоторые люди здесь не очень хорошо умеют ее двигать, потом выйди и поговори, я не верю, что она может прятаться здесь вечно".

Тан Хуайюйу выступал против него три раза и дважды, и он не взял ее на задание по той причине, что он убил Хуай Кэ Бина, но есть предел всему.

Цинь Чжоу убрал змеиные когти.

Тан Хуайю холодно ворчал и снова пришел спровоцировать: "Фамильный Нин, ты думаешь, я тебя боюсь? Я с тобой, или ты умрешь, или я умру!"

В это время голос Лю 18 звучал: "Госпожа Танг, если вы продолжите в том же духе, я попрошу вас уйти, это не то место, где вы можете валять дурака. Даже если вы из клана Тан, вы должны следовать правилам здесь".

У Тан Хуайю губы подергались, ничего не сказали, и повернулись, чтобы уйти.

Лю XVIII подошел: "Мистер Нин, мне очень жаль, что вы устроили такую неприятную сцену в свой первый визит".

Нинг Тао сказал: "Все в порядке, просто будь сумасшедшей собакой". Кстати, старый хозяин Лю, могу ли я устроить здесь ларёк?"

Лю XVIII сказал: "Конечно, но здесь есть правила, вы должны подать заявку на членство, ежегодный членский взнос за покупку только одного миллиона, ежегодный членский взнос за продажу чего-то составляет пять миллионов". Хотя у нас хорошие отношения, правила есть правила, а не плохие. Мистер Нинг, заплатите пять миллионов, и вы сможете разместить здесь ларёк и продать свои вещи."

Нинг Тао сказал: "У меня нет таких денег, но я могу дать тебе эликсир, хорошо?"

Лю XVIII воздвиг два пальца: "Два".

Нинг Тао улыбнулась: "Ладно, два из двух".

Он дал Лю 18 две прекрасные таблетки первичного назначения, а Лю 18 принял эти таблетки и ушел. Он очень хорошо знал, что было бы невозможно совать нос Лю 18 в рот с Fine Primary Prescription Dan, и что он должен будет увеличить свой капитал снова, чтобы заставить его раскрыть его работодателя, который хотел получить Шесть Дао Реинкарнация Диаграмма.

На этот раз, чтобы найти этот блошиный рынок выращивания был не единственным урожаем, определив, что Liu 18 не был Злым Куем, также был урожаем. Он посмотрел на него, когда пришел, и хотя тело Лю 18 было спутано со злым qi, оно было не очень сильным, и по его опыту, тело Лю 18 было в лучшем случае несколько сотен точек грехов злого ума, что было далеко от уровня злых царей.

"Брат Нинг, что мы будем продавать?" После того, как Лю XVIII ушёл, Цинь Чжоу спросил любопытно.

Нинг Тао улыбнулась: "Ты скоро узнаешь".

Нин Тао также не ушел далеко, стоя рядом с молодой даосской монахиней, положил небольшую коробку с лекарствами на землю, как ларёк, а затем закричал: "Давай, давай, пройдись не пропусти, Ремонт предков Voodoo Jutsu, заинтересованные друзья приходят и смотрят, новый магазин открылся, скидка 50%"!

Люди, продающие вещи на этом блошином рынке, стоят и сидят тихо, кто-то приходит посмотреть на товар и спрашивает цену, прежде чем ответить, и звук не громкий, где крик, как у него? С этим криком его, все глаза народа собрались, и один за другим, их глаза были наполнены удивлением и любопытством.

"Родословное мастерство восстановления заклинаний? Разве в мире есть такое ремесло? Почему я никогда не слышал об этом?"

"Кто этот парень, без ума от денег?"

"Просто бедняга, пришел ко мне и попросил цену, и отпугнул даже цену, предположительно, чтобы подумать о деньгах".

"Разве он не знает, что продажа поддельных товаров здесь, даже если это поддельное ремесло, будет в осаде?"

"Ха! Если он осмелится обмануть здесь деньги, его ящик будет моим!"

Блошиный рынок жужжал от шума.

Нин Тао не заботился о тех комментариях вообще, он продолжал кричать: "Любой, кто имеет гнилое волшебное оружие, пока части закончены, вы можете использовать его для ремонта, этот магазин взимает разумные сборы, без обмана, период открытия на 50% скидка!

Цинь Чжоу аплодировал со стороны и вместе поддержал шоу: "Приходите посмотреть, это определенно сделка, только не пропустите!"

Это на самом деле просто семейная песня.

Молодая монахиня-даосистка колебалась и прикоснулась рукой к руке Нин Тао: "Простите".

Нинг Тао посмотрел на нее.

"Один". Она сказала.

Нинг Тао сказал: "Пожалуйста, говорите".

"Ты действительно... в состоянии... восстановить... заклинания?"

Нин Тао кивнул: "Конечно, я могу, родовой корабль передан, если у Госпожи Магистра есть разорванное волшебное оружие, я могу починить его для вас, просто дайте мне немного Камня Земной сущности".

Молодая даосская тётя замолчала, выглядела немного нерешительно.

В это время подошёл Кармический Монах Дхармы и провозгласил призыв Будды: "Амитабха Будда, является ли мой маленький даосский друг учеником Мастера Эмейской Секты Бездумным?".

Молодая даосская монахиня кивнула: "Да...Бедная монахиня...Фа Нет...Сострадательное Сердце...Мет...Фа Конг...Хозяин".

С таким простым предложением она проговорила почти тридцать секунд, а на лице Цин Ми задохнулся прилив красноты.

Мастер Фа Конг сказал: "Этот Мастер Нинг действительно может починить Оружие Дхармы, Чашу Демонов, оставленную Мастером Эном, он помог починить".

Сострадание подвинуло ее глаза, чтобы посмотреть на Нинг Тао, ее глаза были разные в это время, немного сияющее чувство.

Нин Тао сказал: "Я не знаю, есть ли какой-нибудь сломанный заклинание, которое Сострадательная Госпожа Мастер нуждается в ремонте, просто возьмите его ко мне, и я обещаю исправить его для вас в течение получаса".

"Подождите... минутку... у меня... нарушен... закон... судно, пожалуйста... помогите... исправить... хорошо." Милосердие отцепило пучок от ее спины и открыло его, обнаружив кучу мусора.

Это был фрагмент деревянной рыбной посуды.

Мастер Факонг посмотрел на него и с удивлением сказал: "Разве это не водяная рыбка твоего хозяина? Как заклинание, которое может заставить сухую реку подняться и увлажнить хорошую землю?"

Сострадание сказало: "В течение следующих лет... засуха... хозяин семьи... усадьбы... доброта... частое... использование... идет плохо... да".

"Фу". Мастер Сокол не мог не дать вздохнуть.

Сострадание снова сказало Нин Тао: "Я пришёл... сюда... чтобы... обменять звёзды... железо... для... цели... это... культивировать... Дхарму... посуду... Нин... хозяин... ты культивируешь... хорошо... я дам... земную сущность... всё... тебе... да."

Нин Тао стучал зубами и улыбался: "Договорились, отдай мне кусочки, подожди меня полчаса, и я исправлю твое заклинание".

Сострадание все еще казалось немного неубедительным Нин Тао, и смотрел на мастера Факонга, как будто просящего о помощи.

Мастер Фа Кхонг провозгласил призыв Будды: "Амитабха Будда, хотя эмоциональная жизнь Мастера Нинга хаотична и ошибочна, ему всё ещё можно доверять в этом отношении, Сострадательный даоист, вы можете также дать ему оружие Дхармы вашего Мастера".

Нинг Тао выглядел несколько затаив дыхание на Мастера Фа Воздуха.

Только тогда Сострадание передало Нин Тао пучок, содержащий фрагменты Водяной рыбы.

"Чинг Чоу, оставайся здесь и следи за кабинкой, пока я ухожу и возвращаюсь." Нин Тао проинструктировал Цин Чжуй, взял сумку, взял с собой маленький сундук с лекарствами и отправился в путь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0350: Монеймейкер**

Глава 0350: Денежные ямы пары Добро и зло ци в Небесной клинике по спирали вверх и обратно в Небесную клинику через дверь удобства.

Энтузиазм Нин Тао не о чем было говорить, пока это дело было сделано, другие культиваторы вскоре подойдут к его двери и попросят его восстановить заклинания. Ему нужны деньги, ему нужны духовное и материальное, поэтому он отправился в путь, чтобы разбогатеть!

Над землей, на подземном блошином рынке.

"Маленькая монашка, ты боишься, что тебя обманули." Подошел культиватор с острыми обезьяньими щеками.

Цзы Синь нахмурился и не разговаривал с ним.

Со стороны был сделан комментарий.

"Этот человек - человек из Секты воровства, его зовут Ма Сонг по прозвищу Суслик Алмазный, он слышал, что у него есть Техника перемещения Земли, которая специализируется на краже материала человеческого духа и краже могил предков людей, очень мерзкий, я боюсь, что он имеет свой глаз на этот маленький монашеский Камень Гнома".

"Здесь он не осмеливается дурачиться".

"Если он совершит ограбление, то лучше прикончить его, и заклинание на нем будет моим."

Ма Сонг оглянулся на шепчущих мужчин, его глаза мрачны.

Мужчины смотрели в сторону и говорили о других вещах.

Взгляд Ма Сон снова переместился на тело Си Синь, и он улыбнулся: "Маленькая монахиня, иначе я дам тебе двадцать миллионов, как насчет того, чтобы ты продал мне этот Камень Земной сущности"?

"Не продается". Ответ Цзы-син был категоричным, два слова она произнесла без давления, за одно слово она заикалась.

"Советую вам сдаться, что Доктор Культивации уже сбежал с вашим волшебным оружием, вы даже не можете заплатить цену, когда вернетесь, иначе продайте двадцать миллионов долларов ваших волос, чтобы вернуться к простым людям, этот мир настолько прекрасен, что вы никогда ничего не испытывали, не будет ли это жалко?" В словах Матсона была легкость.

"Не обращай внимания... на тебя". Цзю Синь сказал, восходящий красный в гневе.

Мастер-сокол произносил рог Будды с угрюмым взглядом между бровей, но даже он не мог ударить здесь.

Цин погнался за Ма Сонг и посмотрел ледяными глазами: "Ты хочешь найти смерть, не так ли? Я все еще здесь, как ты смеешь говорить плохо о моем человеке."

Ма Сон хладнокровно засмеялась: "Ну и что, если я так скажу? Не смей делать это здесь?"

Цинь Чжуй сказал: "Здесь нет рук, но я не сказал "нет рта"".

"Что ты имеешь в виду?" Плохая улыбка появилась из угла рта Ма Сона: "Хочешь меня поцеловать?"

"Фу!" Цинь Чжуй внезапно открыл свой рот, и рот, полный слюны, покрыл лицо Ма Сона.

Яд змеи был во рту, не говоря уже о змеином духе, как Цин Чжуй. Ее слюна была полна яда, и как только она коснулась лица Ма Сонг, с лица Ма Сонг поднялось облако зеленого дыма, и на мясо обрушился зловоние горящей серной кислоты.

"А..." плакал Массон жалко, прикрывая лицо.

Чейз Цин сделал два шага назад.

Ма Сон поднял руку и указал на Цинь Чжоу: "Она нарушила правила здесь, давайте все пойдем и убьем ее!"

Никто не двигался.

Правила мертвы, люди живы, на теле Цинь Чжуй нет ничего ценного, кто потрудился бы убить ее? Более того, Цинь Чжоу просто плюнул и не ударил, что означало, что он не нарушал правил этого блошиного рынка.

Цинь Чжуй хладнокровно засмеялся: "Я испортил тебе лицо, что ты осмеливаешься делать? Не смей приходить и убивать меня?"

"Я убью тебя, сука!" Ма Сонг издал гневный рев и набросился на Цинь Чжоу.

Блошиный рынок шумел от звуков холодного оружия, выходившего изо рта, и заряженного оружия. Каждый культиватор, каждый демон смотрел на Ма Сонг двумя сверкающими глазами. Они не были наполовину заинтересованы в убийстве Грин Чейза, но убийство Массона было чрезвычайно мотивировано. Блошиный рынок среди практиков и демонов уже давно жаждет оружия для мелиорации земли на Ма Сонге, как только он нанесет удар, они поспешат убить и схватить сокровища!

Ма Сон внезапно остановился на своем пути, холодный пот капал со лба. Именно тогда он понял, что чуть не влюбился в этого змеиного демона!

Тот факт, что Нинг Тао так долго следит за ним, а он все дальше и дальше по дороге в яму, как она может не услышать об этом?

Как только Ма Сон остановился, Цинь Чжоу с сарказмом сказал: "Ты просто трус, я помахал тебе лицом, а ты даже не посмел пошевелиться, ты все еще мужчина?

"Хорошие, зеленые холмы остаются зелеными, посмотрим." Оставив эти слова, Ма Сон повернула и ушла. Его лицо все еще гноилось, но создавалось впечатление, что компания была похожа на чужое лицо, даже наполовину не имеющее к нему отношения.

"Мэтсон, ты все еще, блядь, не мужик, давай, убей ее!" Это было обнадеживающе.

"Ты позоришь свою пиратскую секту, убей ее!"

Издевательский голос.

Как будто он ничего из этого не слышал, Мэтсон сделал большой шаг к выходу.

Как раз в это время Нин Тао спустился с каменной лестницы и увидел Ма Сон, чье лицо курило, и в удивлении сказал: "Упс, друг, что у тебя с лицом? Я могу исцелить твое лицо, все, что тебе нужно, это..."

Ма Сонг окинул Нин Тао яростным взглядом, а затем прошел мимо него.

Нин Тао вспомнил аромат Ма Сон и подошел к своей "кабинке".

Все глаза были собраны на Нин Тао, который взял с собой фрагменты волшебного оружия маленькой монахини, когда он ушел, сказав, что это было полчаса на ремонт, а теперь вернулся менее чем через полчаса, те присутствующие не могли не предполагать, что он завершил свой "заказ".

"Всего двадцать минут, и культиватор вернулся, и готов поспорить, что он придумает кучу отговорок, чтобы потом обмануть ту маленькую монашку, что рассказчик не исправлен."

"Исправление нарушенных заклинаний и разговоры об унаследованном от предков мастерстве, па! Теперь, когда аура скудна, он не может сделать даже обычное волшебное оружие, и все же осмеливается сказать, что может починить сломанное волшебное оружие, можно обмануть маленькую монашку такими словами, и он хочет обмануть нас, старые реки и озера, мечтать дальше!".

"Подождите, если он не сможет достать исправленную деревянную рыбу, он будет продавать подделки, и мы можем убить его и взять его сундук с лекарствами, там должно быть довольно много хороших вещей."

"Хе-хе-хе......."

С холодным смехом пара глаз, уставившихся на Нин Тао, не скрывали жадности и насилия в своих сердцах.

Нин Тао закрыл глаза на шепот и жадные взгляды этих людей, когда он сделал большой шаг на сторону Си Синь и передал пучок, который он взял с собой, когда уходил: "Ваше заклинательное оружие отремонтировано, посмотрите".

"Исправлено................ уже?" У Мерси было удивленное выражение лица.

Нинг Тао улыбнулась: "Конечно, открой и увидишь".

В тот момент, когда ткань была раскрыта, был открыт святой миллиметр света.

Все глаза были собраны на связке.

Внутри этого пучка спокойно лежала золотая деревянная рыба, а не золото или дерево, на поверхности смутно казалось, что ветер струится облаками, конец был волшебным!

"Исправлено... да!" Сострадание так возбуждает, что заставляет танцевать.

Нин Тао сказал вслух: "Качество заклинания, которое я отремонтировал, будет лучше, чем оригинал". Если у вас, даосов, есть какое-либо сломанное оружие Дхармы, вы можете прийти ко мне и отдать деньги Духовным Материалам".

На блошином рынке царила мертвая тишина, только голос Нинг Тао эхом раздался.

Серьезно, никто не верит, что сломанное заклинание еще можно починить, не говоря уже о том, что оно лучше оригинала! Однако отремонтированная водяная рыба Нин Тао лежит в этом пакете, в который они не могут не поверить. Кроме того, если бы он не был настроен на заказ, то где же Нин Тао превратился в деревянную рыбу с водой, чтобы отдать ее маленькой монахине в обмен на кусок угля!

"Ага." Цинь Чжоу кашлянул и напомнил: "Этот молодой господин, мой муж починил ваше волшебное оружие, этот ваш уголь...............................".

Нин Тао также не был вежлив, и взял камень геоэссенции и положил его в маленький ящик для лекарств, а затем сказал: "Учитель, придите ко мне, если вы Emei Секта имеет какие-либо другие заклинания, я буду считать членство рамку для вас".

"Спасибо... до свидания." Цзы-син собрал рыбу Мидзуки и повернулся на спину, чтобы уйти.

Нин Тао оглянулся вокруг: "Даосисты, у кого есть сломанное оружие для ремонта? Давай, пока у меня еще есть время".

В аварии за ней последовала толпа людей.

"Доктор Нинг, у меня сломан Камень Успокоения Демонов, смотрите, у меня тут нефритовая жаба............."

"Доктор Нин, у вас тут компас, видите, у меня тут тысячелетний женьшень... недостаточно? Как насчет того, чтобы добавить еще один золотой картофель...."

"Доктор Нинг........"

Люди настолько реалистичны, что только сейчас эти люди все еще борются с маленькой коробкой с лекарствами Нин Тао, ведут переговоры до тех пор, пока он не может получить воду из древесной рыбы, чтобы восстановить нападение, убивая за сокровища, но теперь, как дедушка Нин Тао, боясь ослабить Нин Тао, не отдают себя ремонту волшебного оружия.

Если вы можете заплатить немного денег или духовного материала, чтобы исправить это, кто хочет оставить такое хорошее?

Нин Тао был так счастлив в своем сердце, но на поверхности он выглядел так, как будто страдал.

"Это все, что у тебя есть, и ты все еще хочешь, чтобы я помог тебе исправить заклинания, я честен, тебе не нужно так надо мной издеваться, верно? Что бы у тебя ни было, сначала вытащи все и посмотри".

"Ты так гнилой с этим орудием заклинания, что его можно исправить, но этой твоей мелочи недостаточно, тебе придется добавить еще денег, я дам тебе пятидесятипроцентную скидку и возьму с тебя пять миллионов на открытие нового магазина".

Такие слова продолжали исходить из уст Нинг Тао.

"Не сжимай, не сжимай, ты в таком беспорядке, ты говоришь своё, я говорю своё, кого слушает мой муж? Встань в очередь, один за другим".

"Возьмите все духовные материалы, которые должны быть предложены, проверьте и все остальное в ваших руках, и не медлите". Ну и кто, ради этой мелочи, у тебя хватает наглости встать в очередь?"

Такие слова продолжали исходить из уст Цинь Чжуя.

У нее уже есть стиль Нинг Даджи, тот, кто близок к киноварю, тот, кто близок к чернилам, тот, кто черный.

На земле и на небе, в комнате тайн.

Лю XVIII посмотрел на экран наблюдения, и в углу его рта появилась странная улыбка: "Интересно, этот врач-культуролог интересен".

"Восемнадцатый Мастер, я также пойду и поищу его, мой предок оставил волшебное оружие, которое я не могу использовать сейчас, я пойду и спрошу его, может ли он починить его." Даосистский Чинг Пайн сказал.

Лю XVIII слабо улыбнулся: "Зачем тебе самому совершать поездку, поверь мне, он придет ко мне после распада рынка, в это время я позволю ему безоговорочно помочь двумя ремонтными заклинаниями".

Старейшина Цинсун Даоист кивнул, и его глаза вернулись к экрану мониторинга, глядя на Нин Тао, не в силах отойти.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0351: Сюй Фу Дан Клык**

0351 Глава Сюй Фу Дан Фан Блошиный рынок закрылся в 24 часа, за исключением одного дела маленькой монахини Цзюй Синь, Нин Тао взял еще три дела, отремонтировал три куска волшебного оружия, заработал много духовных материалов, и пять миллионов. Среди этих духовных материалов есть три, которые необходимы для уточнения этого древнего поиска Дана.

Выйдя из блошиного рынка, Цинь Чжоу подошел к уху Нин Тао и мягким голосом спросил: "Брат Нин, с таким количеством волшебного оружия, почему ты занимался только тремя делами?".

Нин Тао засмеялся и сказал: "Где в мире столько волшебного оружия, которое нужно починить"? Первым на одного меньше, сегодня мы играем в битву за подпись, поэтому мы приняли три приказа, в будущем, если они хотят найти меня, чтобы починить волшебное оружие, то они должны бороться за квалификацию, они должны делать ставки. Я единственный, кто может продать это ремесло, как я могу продать его дешево? Мало того, что я должен продать его дорого, чтобы увидеть, кто не согласен с ним, я не согласен".

"Хихиканье, оказывается." Цинь Чжуй смеялась и дрожала от смеха, а Нин Тао так просто и ясно сказала, что уже поняла главный смысл.

Нин Тао не могла не обнять свою талию и похвалила: "Ваше сегодняшнее выступление также очень хорошее, просто техника стукания по бамбуковой планке нуждается в улучшении".

"Хмм!" Цинь Чжоу сильно кивнул, и человек также подошел ближе к рукам Нин Тао, чтобы Нин Тао мог удобно обернуть руки вокруг талии.

Другие мужчины даже не могли дотронуться до ее руки, но здесь, в Нинг Тао, она была в порядке.

Блошиный рынок был закрыт, но культиваторы и демоны до сих пор отказываются уходить, один за другим, смотря на Нинг Тао озадаченными глазами. Они были все люди, которые хотели найти Нин Тао, чтобы исправить волшебное оружие, но были отвергнуты, так много сломанных волшебное оружие, Нин Тао починил только три, что было далеко от того, что рынок нуждался.

Толпа смотрит, Нин Тао также стесняется обнять талию зеленой погони, он ослабил маленькую талию зеленой погони, Ян сказал: "Мы рассеяны, в следующий раз, когда город я приеду. Вы, ребята, возвращайтесь и готовьтесь, нужно много Духовных Материалов, чтобы починить вуду, почему я починил только троих из них сегодня вечером? В следующий раз, когда откроется рынок, прежде чем вы вернетесь ко мне, чтобы восстановить заклинания, я надеюсь, что вы будете сочувствовать моим трудностям и принесете больше духовного материала и денег, чтобы не позволить мне продолжать терять деньги".

"Доктор Нинг, как насчет того, чтобы оставить звонок?" Один культиватор сказал.

Нин Тао, однако, покачал головой: "В этом нет необходимости, я все равно буду здесь в следующий раз, когда откроется рынок, вы, ребята, просто приезжайте сюда и найдите меня".

"Доктор Нинг, где вы живете, пожалуйста, скажите мне, что я подготовлю духовный материал для визита в другой день." Демон сказал.

Нин Тао сказал: "Это тем более ненужно, я люблю молчать, если я говорю вам это, как я могу практиковаться, если вы посещаете меня каждый день? Вот так, все расходимся, увидимся на следующем открытии рынка".

Однако большая группа людей все же отказалась рассеиваться.

Цинь Чжоу подошел к Нин Тао и прошептал: "Брат Нин, создай группу WeChat, что бы тебе ни понадобилось, ты можешь просочиться к ним намеренно или непреднамеренно, и они пришлют это тебе".

У Нинга Тао загорелись глаза, а потом он сказал: "Я построю группу, а вы, ребята, подметите код, чтобы присоединиться, так что вы можете сказать все, что угодно в группе".

"Да, мы можем немного поговорить и пообщаться".

"Быстро стройся, я проверю код."

Сцена была оживлённой с хором аплодисментов.

Нин Тао достал свой мобильный телефон и построил группу, затем передал двумерный код группы группе культиваторов и демонов, а звук капель и сквозняков продолжал звенеть.

Эта Группа Культивации также была настоящей группой клиентов, идея Цинь Чжуя была действительно хороша, через эту группу он мог передавать то, что ему было нужно этим Культиваторам и Демонам, и через эту группу он также мог получать информацию из Царства Культивации.

Тан Цзисянь также подошел к лицу Нин Тао и взял его мобильный телефон, а также просмотрел групповой двумерный код.

После капельки Тан Цзисянь посмотрел на название группы, которая была добавлена, и улыбнулся: ''Даосский клуб? Ты очень хорошо разбираешься в именах".

В углах рта Нин Тао также появился намек на улыбку: "Если ты придешь ко мне, чтобы починить волшебное оружие, я дам тебе 50% скидку".

Тан Цзисянь взглянул на Цинь Чжоу: "Ты не боишься, что твоя девушка что-то неправильно поняла, ревнует?"

Нинг Тао был немного смущен и не очень хорошо справлялся с разговором.

Однако Цинь Чжуй сказал: "Иначе, если ты хоть на одну ночь переспишь с моим братом Нин, посмотрим, буду ли я ревновать, осмелишься ли ты?".

Тан Цзисянь на мгновение замерла, наверное, она просто хотела пофлиртовать с Нин Тао, но не ожидала, что она будет связываться с Цин Чжуй. Слова Цинь Чжуй были настолько яростны, как она осмелилась принять ход, повернуться и уйти.

Цинь Чжуй холодно ворчал: "К счастью, это я, если бы это был другой, я бы прямо заморозил тебя в мороженое".

Она говорила о Цзян Хао, и с ревностью Цзян Хао она действительно могла это сделать.

Человек с фигурой Ки Вэя также взял свой мобильный телефон, чтобы добавить в группу, но Нин Тао почуял запах Тан Хуайю из телефона, и он последовал за ним и положил телефон обратно.

Человек, несущий фигуры, сказал врасплох: "Что ты делаешь? Разве нельзя отсканировать код, чтобы добавить группу?"

Нин Тао сказал: "Моя группа, добавляй того, кого не добавляешь, я говорю. Твой хозяин хочет добавить в группу, ты говоришь ей, чтобы она пришла и добавила".

Человек оглянулся в одну сторону, но где была фигура Тан Хуайю? На блошином рынке Тан Хуайю защищена правилом "без рук", теперь, когда блошиный рынок закрыт, где она все еще осмеливается лично спровоцировать Нин Тао и погоню Цин. На самом деле, сразу после того, как Цин прогнал полный рот слюны, которая разрушила лицо Суслика Матсона, она спряталась.

Нин Тао сказал: "Как ты смеешь со мной драться, если даже не видишь моего лица?". Ты даешь ей послание: "Простительно грешить, но не жить для этого". Если она слишком длинная на всю жизнь, не стесняйся приехать ко мне, и я смогу ее подвезти".

Человек не посмел ответить, повернулся и ушел.

Почти все они были добавлены в группу, а затем рассеяны по три или три. Нин Тао посмотрел на членов группы и обнаружил, что имена культиваторов и демонов совершенно отличаются от имен обычных людей, таких как "Бай Шэн Шэн Белая сущность кролика", "Великий Цин императорского доктора Чжан Чэн Дун", "Я волк на северо-западе", "Гром Чжэнь Цзы школы Линсяо", "Свободный рассеянный человек У Тай Чао", "Должен стать бессмертным Лю Цянь Чжун" и так далее.

Человек в полной одежде подошел к Нин Тао и вежливо сказал: "Господин Нин, Мастер Восьми пригласил".

"Да, пожалуйста, ведите." Нинг Тао слабенько отреагировал.

Человек в полной униформе вышел вперёд, вёл из зала и пришёл на задний двор с задней стороны купели, затем провёл Нин Тао и Цин в отдельный двор, и в конце концов снова провёл Нин Тао и Цин в кабинет.

Пространство исследования было открытым и древним, Лю Восемнадцать и Цин Сонг Даоист и Хай Дунфан уже ждали в исследовании.

Лю XVIII засмеялся: "Поздравляю, мистер Нинг, вы стали самым большим победителем на блошином рынке сегодня вечером".

Нинг Тао смеялся: "Ремесленник, смешай еду, старый мистер Лю смеется".

Мастер Нин, бедный даосист имеет венчик пыли, что он хотел бы попросить вас починить, я думаю, если бы я мог сделать ему одолжение?"

Нинг Тао сказал: "Конечно, но.....".

Даосский лидер сказал: "Если вам нужен какой-либо духовный материал или деньги, просто спросите, и бедный даосский сделает все, что в его силах".

Нин Тао сказал: "Я вижу, что отношения между тремя очень железные, скажем так, я думаю, что вы все знаете о намерении моего приезда на этот раз". Прекрасно, что вы выращиваете пыль, а мне не нужны ни духовный материал, ни деньги, мне просто нужно послание".

Старейшина Цинсун Даоист пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Лю 18.

"Ха......." смеялся Лю Восемнадцатый, "Мистер Нинг, вы действительно знаете, как вести дела, два не связанных друг с другом эликсира, одно ремесленное занятие поставило меня в трудное положение."

Нин Тао сказал: "Старый господин Лю, вы не теряете деньги на этом бизнесе, вы просто говорите несколько слов, но я все равно должен выпустить свой духовный материал, чтобы культивировать свое волшебное оружие".

Лю XVIII подошел к столу и вытащил ящик, затем вытащил из ящика парчовую коробку. Он открыл парчовый ящик и вытащил из него шкуру зверя размером с ладонь, а затем подал знак Нин Тао: "Мистер Нин, пожалуйста, подойдите и посмотрите".

Нин Тао подошел и посмотрел на шкуру зверя, которую Лю 18 держал в руке, и замер на месте.

На шкуре зверя была записана клетка-дан, выполненная мелким шрифтом с печатью, из династии Цинь. По древней природе звериной кожи, цвету и шрифту написания было несложно сказать, что это был дан као из династии Цинь. Но то, что шокировало Нинг Тао на месте, было не древней и хорошо сохранившейся шкурой зверя, а его именем - Вечное Бессмертие Дан.

"Это... это эликсир бессмертия, о котором просил Цинь Ши Хуан?" Нинг Тао сказал любопытно.

Лю XVIII кивнул головой: "Тридцать лет назад я восемь раз переправлялся на восток в Японию и, наконец, нашел гробницу Сюй Фу. Она прошла специальную обработку и долгое время оставалась неповрежденной. За последние тридцать лет я пригласил много друзей из мира культивирования, чтобы усовершенствовать Дан, но все они потерпели неудачу. Сегодня вечером прибытие мистера Нинга снова озарило мои глаза, если вы поможете мне попрактиковаться в этой таблетке Бессмертия, я расскажу вам секрет, который вы хотите знать".

Нин Тао засмеялся: "Старый господин Лю сказал, что я могу заниматься бизнесом, я думаю, что это ты можешь заниматься бизнесом в этом мире, секрет, который не имеет значения, но ты хочешь, чтобы я помог Даосисту Цин Сонгу культивировать его вуду, и ты хочешь, чтобы я усовершенствовал твой загар для тебя, твой секрет не может быть продан так, даже если он украшен золотом и бриллиантами, верно?".

Лю Восемнадцать пришел к Нин Тао: "Разве этот дан-као не достаточно ценен?". Не жадничайте, я потратил всю свою жизнь и сотни миллионов долларов только на то, чтобы получить их, а вы говорите, что однажды усовершенствовали их и забыли об этом?"

Нин Тао легкомысленно сказал: "Мне не нужен этот эликсир, это ты, это частный заказ, ты хочешь потратить ни копейки, чтобы исполнить свое желание, может ли быть в этом мире столько хорошего?".

Голос Лю XVIII нес в себе намек на огонь: "Тот секрет, который ты хочешь знать, если я расскажу тебе, мне придется прятаться всю оставшуюся жизнь, чего ты еще хочешь?".

Нинг Тао на мгновение замолчал: "Хорошо, даже если ты заведешь друга и дашь мне формулу Дана, в дополнение, я хочу увидеть Духовные Травы и Медицину, которые ты собрал, у меня нет столько Духовных Травяных Травят и Медицины, чтобы дать тебе бесплатное Рафинирование Дана. Ты же не собираешься сказать мне, что после открытия блошиного рынка ты так долго не собирал душистые травы?"

"Ха, ты мне начинаешь нравиться. Я знал, что ты заговоришь об этом, я был готов к этому, пойдем со мной". Лю XVIII захлопнул нарисованный ящик.

Бряк!

Хрустящий звук.

Стена рядом со столом была открыта, раскрывая секретный проход.

Нин Тао не переехал смотреть на Цинь Чжуй бледным взглядом.

Цинь Чжуй кивнула с пониманием, она уже приготовила свой большой карман, этот секрет она расскажет Лю 18?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0352: Скрытое хранилище сокровищ**

0352 Глава Тайное хранилище сокровищ Лю Восемнадцать, вероятно, был единственным человеком в этом мире, который не был культиватором, но обладал сокровищницей духовных материалов. Тайная комната за исследованием не занимала много места, но в ней находилась большая коллекция драгоценных духовных материалов и лекарственных препаратов, разнообразие которых было ослепительно для глаз. Есть также некоторые драгоценные антикварные артефакты, которые не менее ценны, чем те, которые находятся в музейных коллекциях. Лю 18 называют мастером-нагробеженцем предка мира, его тайная сокровищница не обойдется без антикварных артефактов, он увлекается и собирает здесь, это, естественно, прекрасные изделия, имеющие огромную ценность.

Однако Нин Тао вообще не интересовался антикварными реликвиями, и, войдя в тайное хранилище сокровищ Лю 18, он начал отбирать духовные материалы, а тот, который он выбрал без исключения, был загнан Цингом в мешок с коноплёй.

Духовный материал, необходимый для того, чтобы "Вечная Жизнь и Бессмертие Дан", конечно же, забрал Нинг Дао, но на этот раз его больше волнует духовный материал, необходимый для того, чтобы сделать "Древний Поиск Дана". Побродив по тайной сокровищнице Лю 18, он нашел все недостающие духовные материалы, кроме красочной черники, и даже нашел два духовных материала, необходимых для техники ткачества Тяньбао: коноплю-меч фараона и тутовую кожу Иньхэ. К этому моменту он уже собрал шесть из шести видов спиртового материала, энергичный мох, ночные цветы, древесину ели, зрелую вишню, плюс коноплю-меч фараона и кожуру тутового дерева Иньхэ, которую он теперь получил, не хватало только последнего типа подорожника Tieba.

Согласно "Каталогу духовных материалов", Железный банан действительно является духовным материалом для Железного Вентилятора, жены Быка Царя Демона, чтобы сделать банановый веера, но техника плетения Tianbao не для листьев банана, чтобы сделать веера, а для плодов. Подорожник твердый, как железо, что твердость может быть достигнута только духовным материалом. Но Нинг Тао даже не знал, где найти банан.

Цин гнался, как будто грабил, наполняя мешок конопли духовными травами, Лю 18 был убит горем: "Я сказал, доктор Нин, вы дорабатываете несколько таблеток, вам нужно так много духовных трав с таким количеством порций"?

Была заключена сделка и изменено имя. Раньше называть мистера Нинга чуть более ржавым, теперь называть его доктором Нингом было гораздо приятнее, хотя это совсем не облегчало его плоть плюс душевную боль.

Нин Тао положил последний кусочек тутового дерева Иньхэ в мешок, который Цинь Чжоу вытащил, в серьезной книге сказано: "Конечно, это необходимо, нужно много духовных трав и лекарств, чтобы сделать эликсир, даже я не могу гарантировать одноразовый успех, также необходимо ожидать немного больше духовных трав и лекарств". Кроме того, вы должны знать для себя, сколько времени у вас осталось, если у вас нет таблетки Бессмертия Вечной Жизни, то какой смысл хранить эти Духовные Травы и Лекарства?".

Лю XVIII, наконец, перестал заботиться, какой бы дух ни травы Нин Тао, он не говорил. Если он не может продлить свою жизнь и вернуть молодость, то какой смысл хранить эти духовные травы и лекарства, драгоценные старинные реликвии, и что он может забрать, если его глаза действительно закрыты?

Нингтао не остановился, пока не наполнился мешок марихуаны.

Даосский старейшина Кингсонг вручил Нин Тао коробку со сломанной пыльницей, которая выглядела очень древней, с деревянной ручкой, вырезанной рунами. Усики Будда-Пыль также были не простыми, серебристо-белые, как снег, но смутно золотые, как цвет кукурузных усов, чрезвычайно жесткие.

"Старейшина Цингсонг, этот буддийский пылевой вискер - легендарный духовный материал, кукурузные вискеры Небесного Семейства?" Нин Тао спросил случайно.

Даосский мастер из "Цин Пайн" был слегка тронут: "Доктор Нинг действительно очень хорошо знает, эта Буддийская Пыль называется "Небесная семья без пыли", и она передана En-сенсеем". Как только я попал в засаду, устроенную врагом, и воспользовался этой Буддийской Пылью, моему Дао повезло, что он сбежал, но он сломался.

"Хорошо, я точно все исправлю, тогда все, я вернусь сюда завтра вечером, чтобы встретиться с вами тремя, а к тому времени таблетки от Дэна будут подаваться вместе с Буддийской пылью". Нинг Тао сказал.

Мастер-даоист Кингсонг и Хай Донгфан изогнули руки к Нин Тао.

Лю XVIII, помимо протягивания руки, также добавил наставление: "Доктор Нин, будьте уверены в успехе, мои надежды все на вас".

"Будьте уверены, прощайте". Нин Тао также узнал осанку троих и изогнул руку, прежде чем уйти с Цинь Чжоу, который нес мешок.

Из кабинета Нин Тао снял мешок с плеча Цинь Чжоу.

"Все в порядке, я могу понести это". Цинь Чжоу сказал, что снова придет за мешком.

Нин Тао сказал: "Такая грубая работа должна выполняться мужчинами, как женщины могут выполнять такую грубую работу".

"Ты заботишься обо мне". Цинь Чжоу хихикал, тоже не пришел схватить мешок.

Приехав в сторону электрического автомобиля Tien Dao, Нин Тао поместил мешок на педаль, а затем запустил машину, чтобы унести Цин погони от земли и неба. Прямо снаружи, внедорожник Ford на противоположной стороне дважды мигал фарами.

Нинг Тао затормозил машину и посмотрел на внедорожник Ford.

Дверь внедорожника Ford с водительской стороны открылась, и из машины вышла длинноногая женщина с ящиком в руке.

Женщина в машине вышла из машины, прежде чем Нин Тао успел отреагировать, бровь Цинь Чжоу бороздила: "Опять эта женщина, это действительно теневой дух".

Тан Цзисянь пришла сюда со слабой улыбкой на лице: "Какая пара даосов, которые знают, как вести дела, очень завидно, что всего за одну ночь кунг-фу ты заработала столько духовного материала".

Глаза Нин Тао упали на коробку, которую держал Тан Цзисянь, понюхав аромат семицветных змеиных ягод, и с движением в сердце он открыл рот: "Разве это не те семицветные змеиные ягоды, которые ты держишь в руке, которые Тан Хуайю выкупил, и ты ждешь меня здесь, трудно ли думать о том, чтобы продать их мне снова?".

"Двадцать миллионов, ты можешь себе это позволить?" Тан Цзисянь сказал.

Нинг Тао был несколько неразговорчив: "Не могу себе этого позволить, чего ты хочешь?"

Тан Цзисянь сказал: "Не думай, что я не знаю, что случилось в Италии, что я хочу простого, я дам тебе эту семицветную змеиную ягоду, когда ты усовершенствуешь "Искателя предков" Дэна, просто дай мне одну".

"Что еще ты знаешь?" Нинг Тао не пошевелился и спросил тоном.

Тан Цзисянь сказал: "Вы должны спросить меня еще раз, что вы лично испытали?". Если ты хочешь узнать от меня секреты Чёрной Огненной Компании, я скажу тебе, когда ты дашь мне эликсир". Она передала коробку в руке Нин Тао: "Вот, возьми".

Нин Тао не протянул руку помощи, улыбаясь и говоря: "Ты просто хочешь обменять семицветную ягоду змеи на Поисковую таблетку предков, знаешь ли ты, сколько Духовных Материалов мне нужно, чтобы усовершенствовать Поисковую таблетку предков?".

Цинь Чжуй напевал: "Ты сказал, что мы будем заниматься бизнесом, я думаю, это ты больше всех знаешь о бизнесе, об одном духовном материале, и ты хочешь обменять его на эликсир, кем ты себя возомнил, у тебя такое лицо?".

Тан Цзисянь совсем не злилась, все еще держала улыбку на лице: "Мисс Цин, я вас не обидела. Ты и твоя сестра можете быть восстановлены на свободе, и это все еще я помогаю убить Белого Святого. Вы, сёстры, всё ещё должны мне большую услугу, как вы можете отплатить, если вам придётся рассчитывать со мной?"

Она очень преданный человек, и Тан Цзисянь очень помог в убийстве Бай Шэна, и она и Бай Цзин также должны быть благодарны. Было бы немного "неблагодарно" продолжать нацеливаться на них.

В мире смертных труднее всего оплатить человеческий долг, и такая же ситуация складывается и в мире практиков.

Нинг Тао протянул руку помощи и взял коробку, сказав: "Хорошо, я возьму ее, я дам тебе одну после того, как я уточню Дэн Поиск Предков, это доброта, чтобы вернуть услугу сестрам".

Тан Цзисянь улыбнулся: "Разве это не так, кроме того, я знаю, что ты заключил контракт на проект "Поиск предков", я хочу к нему присоединиться".

И она знает такие секреты?

Нинг Тао была поражена своей энергией, но на поверхности она не двигалась и сказала: "Это проект под руководством Академии Наук, а вы не являетесь научным сотрудником Академии Наук, как я могу заставить вас присоединиться?".

"Ты заключаешь контракт на проект, о котором ты не можешь просто так сказать?"

"Но почему я впустил тебя?"

Тан Цзисянь на минуту замолчал, прежде чем сказать: "Одна из ситуаций, с которой вам всегда приходится сталкиваться, это то, что руки Николаса Конти держат один или несколько фрагментов черепа, документирующих Дэна Фэна, и вам всегда приходится ехать в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с ним, чтобы встретиться с мощной Черной Огневой Компанией". Я вырос вон там, и это вроде как моя домашняя территория. Вот и все, что я хочу сказать, подумай сам. Просто дай мне ответ, когда будешь искать предков Дэна".

С этим она повернулась, чтобы уйти. Длинные ноги, занимающие две трети тела, имеют пухлую форму, качаясь из стороны в сторону по ходу движения, качаясь вверх и вниз, с оттенком соблазнительного шарма.

Она ходила в позе, которая совсем не похожа на культиватор, а на международную модель.

Тан Цзисянь сел в машину и уехал.

"Брат Нинг, ты действительно собираешься позволить ей присоединиться к проекту "Поиск предков"?" Цин спросил о нем.

Нинг Тао понятия не имел в голове: "А ты как думаешь?"

Цинь Чжуй на мгновение подумала, прежде чем сказать: "Я думаю, она права, мы всегда должны встретиться с Николасом Конти, это будет безопаснее и с ее помощью у нас будет больше шансов на успех". После паузы она снова нахмурилась: "Но..."

"Но что?"

"Она всегда была из семьи Тан, у нас вражда с семьёй Тан, трудно гарантировать, что у неё нет чего-то другого на уме". Цинь Чжуй сказал.

"Я подумаю об этом, все равно никакой спешки". Нин Тао запустил электрический автомобиль Tien Dao и вошел в подъездной путь, направляясь к арендованному четырёхугольнику.

Без всяких исключений, Цинь Чжуй лег на спину Нин Тао и крепко обернул руки вокруг талии.

Вернувшись в клинику, Нин Тао взял духовные травы, которые он заработал на ремонте разорванного волшебного оружия и духовных трав, которые он выкопал из тайной сокровищницы Лю 18, затем вытащил разноцветные змеиные ягоды, которые дал ему Тан Цзисянь, и посадил их в духовном поле с Писанием и снадобьями в библиотеке.

Во время этого процесса он обнаружил, что посадки в Долине Духа, которые были разбросаны в Поле Духа, на самом деле проросли, и некоторые другие посадки в Духовном Материале, собранные в Шенонгдзя, также проросли. Это открытие было еще более радостным и захватывающим, чем его поиск духовного материала в тайной сокровищнице Лю 18, потому что оно еще раз доказало, что даже чрезвычайно требовательный духовный материал может хорошо выжить в особой среде Небесной Иностранной Клиники, и его план по развитию духовного материала сделал очень солидный шаг!

После посадки семицветной черники Нинг Тао собрал два сферических плода и вернулся в вестибюль Небесной клиники Outpost. Сегодня у него было три маленькие цели, одна из которых заключалась в том, чтобы восстановить Пыль Будды Небесного Семейства, а другая - в том, чтобы усовершенствовать из Сюй Фу Ищущего Предка Дана и Бессмертного Дана Вечной Жизни.

Однако, несмотря на то, что он еще не начал уточнять, он даже не верил, что дан, данный Лю 18 может сделать человека бессмертным.

Это была ночь, которой суждено было стать бессонной.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0353 Глава: Ты улыбаешься, Цинь Шихуан?**

0353 Глава: Ты улыбаешься, Цинь Шихуан? В четыре часа утра Нинг Тао уже позаботился о Небесной Пыли Будды, и Небесная Пыль Будды, которая попала в прогнившую и разбившуюся треногу для ремонта, была яркой, как новая, как будто подержанные вещи были отремонтированы. Тем не менее, ситуация оставалась прежней, он не мог нормально использовать магическое оружие обычного культиватора, и использование этого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Пылевого Будды было нормальным, но он не мог использовать силу магического оружия.

Также была очищена таблетка Вечной Жизни от Сюйфу, и Нин Тао вернул большое количество духовного материала для усовершенствования этого эликсира, но он очистил только шесть из них. После окончания он положил пять из них в маленькую фарфоровую вазу, затем поместил последнюю на бамбуковую тетрадь учетной книги, чтобы узнать Дана.

Через несколько секунд в результате принятия Дан появился на бамбуковой тетради: прекрасный Чунь Шэн Дан, зелье для оплодотворения, это Дан специально для бесплодия. Если вы не можете иметь детей, то и мужчины, и женщины могут войти в состояние плодородия, приняв этого дан, который производит сперму в сдутом мешке и яйца в пустом гнезде.

Нин Тао замер на месте, его выражение было странным, когда он посмотрел на результаты распознавания Дана на бамбуковой тетради, и не двигался ни на минуту.

В поисках лекарства от бессмертия император Цинь Ши Хуан дважды послал в Японию Сюй Фу, известного даосского даосиста Фан Ши, в поисках лекарства от бессмертия. В Японии Сюйфу известен как бог земледелия, медицины и ткачества, и можно сказать, что он играл роль наставника в японской цивилизации. Легенда о бессмертном эликсире также циркулировала в Китае почти 2000 лет, но я никогда не думал, что эликсир, похороненный в гробнице Сюй Фу, является лекарством от бесплодия.

Смеялся бы император Цинь Шихуань, если бы знал, что это результат?

Если бы Лю 18 знал, что это результат, отправился бы он шесть раз в Японию на поиски гробницы Сюй Фу, потратив сотни миллионов долларов на ее кражу и поиски бессмертия?

Ничто в этом мире не бессмертно, и есть время для долгой жизни, как черепаха, чтобы умереть, и время для самой Вселенной, чтобы рухнуть и вернуться к нулю, так что кто действительно может жить вечно?

Разобраться в этом, любая погоня за бессмертием - это по-детски смешно.

"Сдутые мешки порождают сперму, пустые гнезда порождают яйца... ха-ха-ха!" Цинь Шихуан не знает, улыбается ли он, но Нин Тао не мог не посмеяться, он не мог не подумать о картине, как Лю 18 получает этот эликсир, не может дождаться, чтобы съесть его, а потом нужна женщина.

На самом деле, с точки зрения наследования жизни, нет ничего плохого в том, чтобы описать этот эликсир как эликсир вечной жизни. Сдутый мешок может произвести сперму и заставить женщину родить ребенка, разве это не долгая жизнь?

Однако, с точки зрения плодородия, этот эликсир является афродизиаком мира Культивирования, и результат распознавания эликсира в бамбуковой тетради уже дал ответ, эликсир весны, весны, весны, слово весна уже пронзило его.

Я не знаю, как Сюй Фу тогда умоляла об этом дан као, и правда не имела значения.

Нин Тао поместил Chun Sheng Dan в маленький фарфоровый флакон. Как врач, нет никакой гарантии, что он не столкнется с бесплодием пациентов в будущем, и тогда он может пригодиться.

Он отдал бы Лю восемнадцать и пять Чун Шэн Дана в обмен на секрет этого работодателя. Тогда, если бы Лю 18 сказал, что он обманывает или что-то в этом роде, он мог бы подставить Лю 18, чтобы он мог привести Лю 18 в Небесную внешнюю клинику. Лю 18 украл гробницу своей жизни, а в мире грабежа гробниц его называют хозяином предков, и он должен был многое сделать, чтобы убить людей.

Поэтому, даже если бы формула была не Чунь Шэн Дан, а настоящая Вечная Жизнь Бессмертного Дана, Лю 18 был полон решимости не жить долго. Ни за что другое, потому что он встретил владельца клиники "Небеса за пределами".

Убрав Chun Sheng Dan, Нин Тао взял свой мобильный телефон, чтобы проверить время, и обнаружил, что это было только чуть позже четырех утра, чуть раньше рассвета. Он чувствовал, что у него есть именно то время, чтобы достичь третьей цели, которая заключалась в уточнении третьего издания Ancestral Searching Dan.

Капельница, капельница, капельница..............

Куча непрочитанных сообщений выталкивается прямо из-под экрана телефона.

Эти непрочитанные сообщения - сообщения из группы WeChat "Клуба Таоистов".

Когда я увидел его в первый раз, он немного устал, поэтому Нинг Тао просто сел в кресло за своим столом и пошел в группу "Даосистский клуб WeChat", а затем просмотрел информацию в группе.

Я волк на Северо-Западе: хозяин стаи, хозяин стаи, выходи и пузырь.

Когда я впервые увидел его, это был большой бог, когда ты увидел группу "Большой бог воды"?

Самостоятельный владелец Тай-Чао Ву: Могу ли я разместить желтую диаграмму? Тебя пнут, если ты это сделаешь?

Затем на экране телефона появилась куча желтых диаграмм с движущимися и неподвижными диаграммами, преувеличенных по масштабу.

Луи Чжэньцзы из секты Линсяо: Даосский друг, позволь мне поговорить с тобой.

Самосев рассеянный мозг Ву Тайхао: Нет семян, только диаграммы.

Счастливая маленькая фея: пришлите картинку без семени, хризантемы десять тысяч ножевых ранений.

Самодельный рассеянный человек У Тай Чао послал гримасу Чжан Сюэю.

Что это за культиваторы?

Сердце Нинга Тао было в замешательстве. Он создал эту группу, чтобы узнать некоторую информацию о мире Культивации, но он не ожидал, что эти Культиваторы и Демоны выложат желтые картинки в группе WeChat и будут умолять о семенах!

Еще несколько прокруток вниз, и на экране телефона появилось сообщение от Белого Рожденного Белого Кроличьего Эльфа.

Я хочу поговорить с тобой. Волшебное оружие, которое оставила мне мать, гнилое, за что такой прекрасный демон, как я, должен заплатить тебе, чтобы ты починил мое волшебное оружие?

Белый Кролик: Доктор Нинг, должно быть, хочет заработать денег, Белый Кролик, сфотографируйтесь, и мы посмотрим, есть ли какая-нибудь надежда.

Белый кролик по-настоящему выставил себя на посмешище, одетый в бикини, дьявольское тело, белая кожа, очень много белого редиса, общее ледяное ощущение мышц и костей.

Вот еще тонна информации без питания.

Перейдя на последнюю страницу, Нин Тао увидел практикующего врача по имени Хэн Чжэньцзи, чьё сообщение звучало так: кто-нибудь получил приглашение разместить зерно?

Время, когда этот культиватор по имени Хэн Чжэньцзы разговаривал, было два часа ночи, и никто его не вернул.

"Приглашение отправить зерно?" В сердце Нин Тао было какое-то любопытство, и он хотел отказаться от Хэн Чжэньцзы, но подумал об этом и сдался. Если он пузырится, он обязательно выведает кучу информации.

После этого Нин Тао убрал свой мобильный телефон, вернулся в Мэй Сян Дин, положил подготовленный духовный материал в Мэй Сян Дин, затем выпустил духовный огонь и начал дорабатывать третье издание "Искателя предков Дана".

Огонь черного и белого духа вскочил в Мэй Сян Дао, поднявшись на высоту более двух футов и мощный, но из-за его присутствия невозможно было увидеть, какая реакция культивирования происходила с материалом духа в Мэй Сян Дао.

На этот раз рафинирование, одно рафинирование длилось больше получаса.

Сердце Нин Тао было поражено: "На этот раз на усовершенствование Поисковой таблетки предков потребовалось так много времени, если бы время усовершенствования было увеличено за счет добавления новых духовных материалов, а все фрагменты Поисковой таблетки предков нуждались в таком длительном времени, то если бы все фрагменты были собраны воедино и для усовершенствования использовалась бы полная формула, потребовалось бы день и ночь?

Нет способа угадать ответ на этот вопрос.

Благодаря психологической активности, гибкость в ароматическом горшке показала признаки встряхивания, но владение Нин Тао алхимической техникой давно созрело и легко стабилизировало духовный огонь. Однако она стабилизировалась менее чем на минуту, когда Мэй Сян Дин внезапно издал звуковой сигнал, и духовный огонь естественным образом утих.

Рафинирование закончено.

Когда духовный огонь полностью исчез, Нин Тао согнулся перед триподом Мэй Сян и уставился прямо внутрь него.

Шарик для пинг-понга размером с шарик дана спокойно лежал на дне штаба Мэй Сянсян, его цвет был чистым, как лед, и он слегка светился с небольшим количеством зеленого и туманного дана. Чистый аромат Духовной пружины выдул и зарылся в ноздри.

Бряк!

На этот раз, Искатель Предков Дэн был слишком большим и в более высокой версии, не дожидаясь Нинг Тао, чтобы сделать некоторый контакт, его мозг имел небольшую аллергическую реакцию на Дэна!

В этот момент он вдруг почувствовал, что сцена перед ним искажается, как будто он вот-вот переключится в какое-то таинственное пространство, или в какое-то прошлое пространство-время! Такое ощущение испытывалось и раньше, когда входило в аллергическую реакцию Дана предков, но ни одно из них не было таким сильным и реальным, как это!

Я отдыхал в утробе матери и слышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Одним пением раздался божественный колокол, и все иллюзии исчезли.

Нин Тао поспешил скрыть свое дыхание и протянул руку помощи, чтобы вытащить родословную Дана из Мэй Сян Дин. В результате этого контакта, сцена перед вами снова искажается, и ощущение входа в таинственное пространство или прошлое время и пространство становится более интенсивным и реальным!

Я отдыхаю в утробе, слыша звук Великого Пути!

Чёрт!

Еще один божественный колокол ударяет, и иллюзия повторяется.

Нин Тао не осмелился быть небрежным, поэтому он поспешил положить третье издание "Поиск предков Дана" в маленькую аптечку, затем надеть резиновые перчатки для проведения операции, положить третье издание "Поиск предков Дана" на палочку рецепта и аккуратно разрезать ее на пять экземпляров.

Первоначально было только пять разрезов, один для Цин Чжуй и Бай Цзин, один для Инь Мо Ланя, один для Цзян Хао, и один для себя, но теперь есть еще один для Тан Цзисянь, и она тоже хочет один, так что это всего шесть разрезов.

Зелье размером с шарик для пинг-понга было разделено на шесть порций, каждая из которых также была размером с вишню, что также было достаточно.

Нин Тао поместил пять "Поиск предков" Дана в пять маленьких фарфоровых флаконов, а затем положил их в маленькую коробку с лекарствами. После этого он вышел из небесной клиники со своей собственной.

В это время года даже пяти часов нет, и небо самое темное. Аллея напротив клиники была тихой, без уличных фонарей, темно-черной, и ни одного человека не было видно.

Нин Тао снял резиновые перчатки, которые были на его руках, и его задержка дыхания закончилась, когда его кожа соприкоснулась с третьим изданием Ancestral Search Dan. Когда его кожа вошла в контакт с третьим изданием Ancestral Searching Dan, и он чувствовал запах Dan аромат третьего издания Ancestral Searching Dan в носу, едва ли секунду прошла, прежде чем жгучее покалывание прошло через глаза, а затем он погрузился в темноту.

На этот раз тьма была намного длиннее, чем любая предыдущая, и по крайней мере через десять секунд его глаза не видели никакого света.

"Я................... слепой?" В темноте, где ничего не было видно, он не слышал ни звука, и казалось, что он был единственным, кто остался в этом мире, другие люди, другие жизни были все погребены в земле, замерзли во льду, и чувство одиночества вторглось в каждый нерв его существа.

Он не мог устоять перед желанием прочитать первую фразу Твоей Сутры, позаимствовав звук божественного колокола, чтобы развеять страшную иллюзию, но мысль только что возникла и была подавлена им. Как может тот, кто лапает в темноте, рисовать истинный солнечный свет, если у него не хватает смелости идти дальше?

Внезапно перед моими глазами появился свет.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0354 Глава 0354 Бамбуковая книга счетов**

0354 Глава Учётная книга Бамбук Кратко идентифицируйте предка Дэна Аллея всё тот же переулок, и четыре двора по обеим сторонам переулка имеют некоторые изменения, но они примерно одинаковые. Погода изменилась, небо превратилось в сумеречный закат, и до наступления темноты будет темно. Молодой человек из династии Цин с косичкой лежал на стене неподалеку, внимательно вглядываясь во что-то.

Всё было по-прежнему.

"На что он смотрит?" Нин Тао был любопытен в своем сердце, и независимо от того, уничтожит ли он эту прошлую иллюзию или нет, он предпринял шаги навстречу молодежи.

В прошлом, как только он двигался, эта иллюзия прошлого рухнет и исчезнет.

Однако на этот раз его ноги подвинулись, и он сделал шаг вперед, а молодость с косичкой не исчезла.

Разум Нинга Тао был поражен, такой ситуации еще никогда не было, этот шаг дал ему крайне жуткое ощущение, что он гуляет не по переулкам Северной столицы после 2000 лет, а по улицам 1800 лет назад!

Нинг Тао сделал глубокий вдох, затем сделал второй шаг.

Иллюзия осталась и не рухнула.

Нин Тао ускорил темп, и, пройдя несколько шагов, подошел под юность с заплетенными волосами.

В этот момент картина прошлого времени слегка поменялась, что было признаком того, что все разваливается на части.

Нинг Тао был немного встревожен, и прыгнул в стену со свистом.

Во дворе молодая женщина купается в деревянной бочке, ее кожа, как снег, в сиянии заходящего солнца......

Бряк!

Картина прошлого времени рухнула.

Нинг Тао удивился, обнаружив, что он действительно стоит на стене. Просто во дворе за стеной не было ни одной молодой женщины, принимавшей ванну из деревянной бочки, вместо нее было несколько клеток с голубями, которые, казалось, испугались, и дюжина из них посмотрела на него, стоящего на стене, и ворковала.

В одной из комнат вдруг загорелся свет, и звук его прыжка в стену и крики голубей, по-видимому, напугали хозяина дома.

Нинг Тао впал в панику и сделал быстрые шаги навстречу Небесной клинике Outpost.

Внезапно глаза снова сгорели невыносимо и погрузились во тьму. Все это время он держал в носу Дэна в руках. На этот раз рафинирование Предков Ищущий Дан был мощным, и, не дожидаясь его, чтобы облегчить его и ввести в реакцию аллергии на Дана.

Нинг Тао стоял неподвижно в переулке, и через дюжину секунд перед ним снова появился свет.

Пейзаж резко меняется.

Переулок был уже не тем переулком, с которым он был знаком, а улицей. Дома с обеих сторон горели, и кто-то выбежал из дома с открытым ртом, который, казалось, кричал, но звука не было. Кто-то упал на землю, промокший кровью, но эта кровь не текла. Маньчжур на лошади одел мачете и порезал в сторону мужчину средних лет, который убегал. Мужчина средних лет держал стрижку и носил одежду времен династии Мин.

Внезапно в тишине сцены появилась красная фигура.

А вот и она.

Никакого подобия знака.

Нин Тао посмотрел на нее, не зная, почему, у него было чувство в сердце путешествия во времени и пространстве, чтобы встретиться со своей половинкой.

Красноватые женские губы пошевелились.

Голос последовал за Нин Тао в ушах.

Иди сюда.

Найди меня.

Всё то же самое.

Картина прошлого пространства-времени внезапно начала рушиться, и краснокожая женщина внезапно вспыхнула улыбкой на Нинг Тао. Эта улыбка, если вообще солнечная, рассеяла тьму, которая окутывала сердце.

Аллея вернулась в свою первоначальную форму, темнота обволакивала и тишина была пуста.

Задержав дыхание, Нин Тао завернул в резиновую перчатку третье издание "Ancestral Searching Dan" и вернулся в клинику "Heaven's Beyond Clinic", а затем запихнул ее в маленькую фарфоровую вазу.

В клинике за пределами неба цыганская тишина, спираль добра и зла цыганская.

Образ краснопокрытой женщины продолжал появляться в голове Нин Тао, он помнил все детали ее, ее потрясающая красота, ее глубокие и таинственные глаза, ее золотой солнечный свет, как улыбка......

Вдруг вспомнив что-то, Нин Тао взял, что третье издание Предка ищет Дэна из небольшого фарфорового пузырька снова, затаил дыхание, и пришел к столу. После этого он взял бамбуковую записную книжку из маленькой аптечки и открыл ее.

Книга Бамбук Джейн способна распознать Дэна, но он никогда не использовал книгу Бамбук Джейн, чтобы распознать Дэна Поиск Предков. Причина этого была сложной, он был владельцем Небесной внешней клиники, а Искатель предков Дэн мог создавать новых демонов. И новый демон не распознается в Небесной клинике, у того, кто станет новым демоном, есть семьдесят семь или сорок девять очков злых помыслов и грехов. Сначала он подумал, что если он поставил Дэн Поиск предков, которые он сделал в бамбуковой книге, чтобы определить Дэна, не будет ли это то же самое, что производитель наркотиков просит своих товарищей из полиции, чтобы определить цвет наркотиков, которые он сделал?

Это одна из причин, другая заключается в том, что Дан не является Полным Поиском Предков, и он чувствует, что бесполезно признавать его. Если он хочет "совершить преступление" и исповедание один раз является преступлением, то почему бы ему не подождать, пока он не соберёт все рецепты и не проведёт полный Поиск предков Дана, прежде чем исповедаться?

Однако теперь, когда вышло третье издание "Поисков предков", Дэн больше не мог сдерживаться. Предыдущие угрызения совести, некоторые из предыдущих рациональных мыслей, были размыты под красноватым женским одиноким смехом.

Иди сюда.

Найди меня.

Это были ее слова к нему, и они держали в себе непреодолимую магию для него.

Третье издание "Поиск предков" Дана все ближе и ближе подходило к бамбуковой тетради, но когда его собирались повесить, рука Нин Тао снова остановилась и посмотрела на добрую и злую треногу.

Черно-белый qi доброго и злого штатива был ослепителен, а человеческое лицо на штативе имело закрытые глаза, картину спящего человека.

"Будда сказал, что я не попаду в ад, кто бы ни отправился в ад". Будда может отправиться в ад, так о чем мне беспокоиться?" Нин Тао разместил третье издание "Поискового Дана предков" на бамбуковой тетради своей учетной книги одним ударом сердца.

Десять секунд прошло.

Содержимое появилось на бамбуковой тетради: "Остаточный Дан", подозреваемый в том, что это Древний Дух Бессмертный Дан. Этот Дан по своей природе злой и способен разрушить разум и дух и попасть в демонического даона, сделав его новым демоном. Она также может быть использована в качестве лекарства для людей, страдающих безумием и тотальным параличом. Однако следует с осторожностью относиться к дозировке: небольшая передозировка приведет к проникновению зла, а создание новых демонов увеличит грехи.

Это результат признания.

Бамбуковый ноутбук не дал ему черный счет, и причина этого также в результате этого признания. Это третье издание Ancestral Search Dan может создавать новых демонов, но он также может лечить людей. Он лечит невротических и паралитических, и без этой медицинской ценности, я боюсь, что черный долг был написан против него.

Тем не менее, Нин Тао не был удовлетворен результатом этого признания. Он хотел, чтобы раскрыть тайну предков Дана и тайну таинственной женщины в красном цвете, но бамбуковая тетрадь только признал результат "остаточной Дан".

Самым ценным является открытие медицинской ценности "Поисков предков Дана", а также фраза "подозревается, что это Древний Линь Сянь Дан".

Нинг Тао пробормотал: "Оказалось, что ты действительно Бессмертный Дан, из Эпохи Древнего Духа. Она была в Древней Эре? Скажи мне, как ее зовут? Хи-хи-хи........."

Два последовательных аллергических реакций на препарат, который вошел в Ancestral Dan, побочные эффекты проявились.

Нин Тао прикрыл рот и молча прочитал первое предложение Твоей сутры, прежде чем поместить третье издание "Искателя предков Дана" в маленькую фарфоровую вазу. После этого он скрестил ноги и сел перед Триподом Добра и Зла, чтобы запустить Метод Введения в Культивирование Третьего Уровня и практиковать свою духовную силу, удалив силу Дана из Третьего Издания Поискового Дана, который остался в его теле.

Восход солнца прыгнул до горизонта и золотой солнечный свет осыпал землю.

Дверь в клинику в Тяньюане открылась, и Нин Тао вышел из клиники с маленькой аптечкой на спине. Он увидел золотой солнечный свет, наполнявший небо, и увидел женщину, стоящую в переулке.

Это не Цин Чжуй, это не Цзин Бай, и это не Цзян Хао...

Женщина, стоящая в переулке, была Тан Цзисянь.

Увидев Тан Цзисяня, Нин Тао на мгновение замерз, но быстро перестал удивляться. Она даже знала о том, что он нашел Дэна Клыка во Флоренции, и неудивительно, что она нашла его здесь.

Тан Цзисянь быстро подошел к Нин Тао.

Нинг Тао знал, что она пытается сделать, и он также был быстр, сделав шаг вниз по ступеням Небесной внешней клиники.

Дверь в клинику Sky Out Clinic закрылась автоматически.

Лоб Тан Цзисяня сразу же наморщил: ''Вот как вы обращаетесь с гостями? Не пригласишь меня на место?"

Нинг Тао сухо качал головой: "Нет, пожалуйста".

Тан Цзисянь быстро прошел мимо стороны Нин Тао, ступил на ступеньки Небесной клиники аутпостов и протянул руку помощи, чтобы вытолкнуть дверь.

Нинг Тао не остановил ее.

Базз!

Когда рука Тан Цзисянь столкнулась с дверной панелью, в ней был динь-динь, и вся ее личность была пушечно отброшена назад.

Нин Тао протянул руку и обернул ее вокруг талии, останавливая ее жестко.

Лицо Тан Цзисянь было бледным и не наполовину окровавленным, и она не вышла из страха, ее глаза смотрели на клинику в небе, не зная, что она уютно устроилась в объятиях Нин Тао.

На золотом утреннем солнце Нин Тао и Тан Цзисянь позировали, как в балете на льду, элегантно.

"Ой!" Голос Бай Цзина внезапно появился из переулка, с сильным кокетливым вкусом: "Разве это не мой обходительный шурин? Кто это у тебя на руках?"

Нин Тао забил, чтобы ослабить талию Тан Цзисяня.

Первоначально тело Тан Цзисяня было наклонено на сорок пять градусов, и потеря поддержки естественным образом заставила его упасть на землю. Тем не менее, после того, как Нин Тао отпустила талию, она, казалось, повесила Вейю на талии и просто наклонился в пустоту, не падая вниз.

Бай Цзин подошел сюда и сказал: "Я сказал, шурин, ты даже не ешь дома несколько блюд, тебе так нравится дикая еда"?

Нинг Тао горько смеялся и не удосужился объяснить, потому что объяснение не помогло бы. Когда этот рот сестры Белой Змеи пощадил его как шурина?

Тан Цзисянь закрепила талию и выпрямила тело, посмотрела на Бай Цзин и тоже не разговаривала.

Тон Белого Цзина был странным: "О йоу, это мисс Тан, неудивительно, что мой шурин влюблен и не может не украсть его рот, такая красивая женщина, как ты, я тоже ничего не могла с собой поделать".

Нин Тао открыл маленькую коробку с лекарствами и вручил маленький фарфоровый флакон, содержащий третье издание Ancestral Searching Dan Тан Цзисянь: "Это то, что ты хочешь, ты идешь".

Как только Тан Цзисянь схватил маленькую фарфоровую вазу, она ушла, не сказав ни слова Бай Цзину с самого начала.

Белый Цзин указал на Нин Тао: "Моя сестра не может тебя контролировать, я скажу другой и посмотрю, как она тебя убирает".

Это, естественно, Цзян Хао, Цин преследует все по Нин Тао, но Цзян Хао другой, с сильной личностью и много ревности.

Нин Тао взял еще одну маленькую фарфоровую вазу из маленькой коробки с лекарствами и передал ее госпоже Бай: "Новая версия "Поиск предков Дэн" более мощная, могу я вас купить?

Как только Уайт схватила маленькую фарфоровую вазу, она улыбнулась и сказала: "Вот так-то лучше, я избавлю тебя в этот раз, в следующий раз, когда мы встретимся, я подам на тебя в суд за шантаж".

Нин Тао горько улыбнулся и сменил тему: "Когда ты вернулся?".

Бай Цзин сказал: "Прошлой ночью я хотел поговорить с тобой, но моя сестра сказала, что ты уточняешь, так что я не пришел".

"О чем ты хочешь со мной поговорить?"

"Шуджи Флад, моя сторона случайно воспользовалась вашими отношениями с Иоганной, чтобы продать партию бальзама для красоты и заработать состояние". Я хочу отвезти свою сестру в Шуджи, чтобы построить мосты, проложить дороги и заняться благотворительностью, но она говорит, что ей нужно ваше разрешение, чтобы поехать".

Нин Тао сказал: "Это прекрасно, конечно, я согласен, строительство мостов и прокладка дорог - все это большие добрые дела и может аккумулировать много заслуг".

"А ты?"

"Вы, ребята, возьмите там кровавый замок, а я приду, когда закончу с тем, что под рукой". Нинг Тао сказал.

"Это хорошо, чтобы моя сестра не скучала по тебе с акромегалией".

"......."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0355: Что-то случилось.**

Гл. 0355 Там была ситуация. Подойдя к двери, рычащий небесный пёс отскочил от двери, лая, виляя хвостом в Нинг Тао.

Нин Тао погладила голову рычащей небесной собаки: "Где Сяо Цзи?"

Рычащий Небесный Пес выглядел слева и справа, немного воровато: "Смотря мультфильмы, я выбрал для нее Медвежонка Большого и Медвежонка Два, иначе она всегда обращается со мной, как с лошадью, чтобы ездить верхом, но я - собака".

Нин Тао сказал: "Приглядывай за ней и немедленно скажи мне, если она сделает что-нибудь необычное".

Ревнущий Sky Dog сказал: "Тогда Pops тебе придется купить мне мобильный телефон, я хочу смартфон с большим экраном".

Нинг Тао: ".........."

Цин Чжуй и Цзян Хао стояли во дворе внутри главных ворот, одна зелёная одежда завораживала, один равномерный карандаш прямо, образуя очаровательную красоту.

"Хорошо, когда ты вернулся?" Вошёл Нинг Тао.

Цзян Хао сказал: "Я только что вернулся, и наша заявка на землю была одобрена сверху, возвращайся в дом и позавтракай, пока мы едим".

Завтрак - соевое молоко и пончики, которые Цзян хорошо приготовил.

Нин Тао узнал из уст Цзян Хао о ходе реализации проекта поиска предков, который не только предоставил землю, но и подготовил людей к отправке на строительство лабораторий, а также открыл специальный счет фонда, на который было вложено пять миллионов стартовых средств. Это были все его просьбы, и они были удовлетворены.

После завтрака Нин Тао подарил Цзян Хао и Цинь Чжоу небольшую фарфоровую вазу, содержащую третье издание "Поиск предков Дана". Цзян Хао был немного нетерпелив, чтобы съесть "Поиск предков" Дана, но был остановлен Нин Тао.

"Не торопитесь, вы только что взяли Дэна, ищущего предка, возьмите его через некоторое время, чтобы дать вашему телу время, чтобы впитать и адаптироваться." Нинг Тао сказал.

Только тогда Цзян Хао сдался и убрал маленькую фарфоровую вазу.

Нин Тао сказал Цин Чжуй и Цзин Бай: "Ты можешь съесть ту, которую я дал тебе раньше, и сохранить эту третью версию "Поиск предков Дэн".

Бай Цзин сказал: "Мы поедим в Шуджи, вы, ребята, поговорите, а я пойду соберу вещи".

Цзян Хао колебался и также сказал: "Я схожу в туалет".

Очевидно, что это оставляло Цинь Чжуй место для того, чтобы провести время наедине с Нин Тао, и это было еще одним очевидным прогрессом для нее, Цинь Чжуй и Нин Тао.

Цинь Чжоу пришел на сторону Нин Тао и ничего не сказал, прямо прижимая к рукам Нин Тао.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Разве нет удобной двери, ты возьмешь там замок с кровью, я подойду к вам, ребята, когда закончу".

"Но я все равно не могу тебя бросить." Цинь Чжуй сказал тихо.

"Когда грех в тебе исчезнет, тебе не придется так усердно работать." Нинг Тао обернул руки вокруг талии.

Они молчали несколько минут, пока за дверью не появились шаги, и только после этого они расстались.

Цин погнался за ней, перетянул Цзян Хао в сторону, подошел к ее уху и сказал маленьким голосом: "Хорошая сестра, на этот раз, когда я ушел, ты и брат Нин справитесь с этим, это не одно и то же, даже если мы будем продолжать в том же духе".

Цзян Хао слегка замерз, "Для чего?"

Цинь Чжуй сказал: "Что скажешь? Брак, конечно, сожительство".

Лицо Цзян Хао мгновенно покраснело.

Притворяясь, что не слышишь, Нин Тао повернулся и ушел: "Это, я пойду посмотрю, не нужна ли сестре Бай помощь".

Тот факт, что Цинь Чжоу дает ему "сватовство" и выполняет мыслительную работу Цзяна, не очень хорошо для Цинь Чжоу оставаться здесь и чувствовать себя неловко, так что он мог бы с тем же успехом уйти.

Он также не пошел помогать Баи собирать вещи, он пошел в гостиную.

Фокс Сяодзи сидел на полу и смотрел мультфильм, который играл по телевизору, а рычащая небесная собака сопровождала его, также с большим интересом наблюдая за происходящим. Собака слушает духовно, слышит звук и оглядывается на Нинг Тао.

В голове Нин Тао всплыла мысль, и он дал жест рычащей небесной собаке, которая хорошо его поняла, встала и вышла из гостиной.

Нин Тао подошел к Лис Сяо Цзи, сел на скрещенные ноги, спокойно открыл маленький сундук с лекарствами, вытащил маленькую фарфоровую бутылочку, в которой находилось третье издание "Искателя предков Дана", снял пробку с бутылки, а затем передал мундштук бутылки в рот Лисы Сяо Цзи.

Все это время он защищал свое дыхание и не прикасался к Предкуроку Ищущему Дэна.

Нос Фокса Сяо Цзи внезапно пошевелился и сделал два сильных глотка Предка, Ищущего Дэна. Вдруг один из ее уродливых глаз промелькнул зеленым, и она открыла рот и укусила на маленькую фарфоровую вазу.

Нинг Тао осквернил и убрал руку, укупорив бутылку.

Фокс Сяо Цзи внезапно налетает, пара пухлых маленьких ручонок собирается схватить маленькую фарфоровую вазу в руках Нин Тао.

Нин Тао поднял маленькую фарфоровую вазу высоко в воздухе.

"Ой!" Лис Сяо Цзи, казалось, был в ярости и пнул Нин Тао в маленький живот.

Бряк!

С приглушенным звуком, задница Нинг Тао прилипла к земле и проскользнула на несколько метров, прежде чем остановиться.

Сердце Нин Тао было в состоянии шока, он совсем не ожидал, что Фокс Сяо Цзи, который был так мал, обладал такой страшной силой. Это дало ему ощущение, что даже если Инь Мо Лан пнул его вот так, это ничем не отличалось! Но она была всего лишь ребёнком, только научившимся ходить, а Инь Мо Лан уже сотни лет был боевым демоном!

"Может ли быть, что она действительно была феей лисы в прошлой жизни? Такая мысль не могла не пузыриться в сердце Нинг Тао.

Ворвавшийся Тенгу, гневно уставившись на окружающую среду, треснул пасть собаки и вспыхнули острые собачьи зубы. Собаки были самыми преданными животными, обыкновенные собаки были верны своим хозяевам, что выходило за рамки жизни, не говоря уже о его культивационной собаке, которая была усовершенствована Нинг Тао с Небесной собачьей тропой. Если Цин Чжуй и Цзян Хао однажды захотят навредить Нин Тао, он ни перед чем не остановится, чтобы защитить своего хозяина.

Но как раз в это время, зеленая ость в глазах Фокс Сяодзи исчезла, и ее здравомыслие, казалось, вернулся в состояние, не стимулированное Дэн Ищущий Предка, она посмотрела на Нин Тао, внезапно открыл ей руки, и сказал молочным голосом: "Мамочка обнимает".

Рычащий небесный пёс заблокировал тело Нинга Тао.

Нинг Тао сказал: "Все в порядке, Рычащий рай, не нервничай".

И тогда рычащий собака ушел с дороги.

Фокс Сяо Цзи выкопала голову в объятия Нин Тао, а затем протянула руку к одежде Нин Тао: "Мама, я хочу есть молоко".

Нин Тао не остановил ее, тайно размышляя в своем сердце: "Только что, когда она напала на меня, это было воспоминание о прошлой жизни, которая играла в трюки? Она что-нибудь помнит?"

Рычащий Скайхаунд сказал: "Папа, ты в порядке?"

Нинг Тао сказал: "Я в порядке, не волнуйся".

Снарлинг Дог сказал: "Этот ребёнок так избалован мной, что мне придётся критиковать её позже".

Ура!

С треском, одежда Нин Тао была разорвана в клочья Фокс Сяодзи, который укусил светящимся укусом в оба глаза.

"Хисс......" странный звук исходил из рта Нинг Тао, выражение его лица было таким же странным, как и странное.

Она действительно смогла съесть молоко своей матери.

Просто мамино молоко слишком мало, чтобы его можно было съесть просто так, но это, похоже, не влияет на ее интерес к его употреблению.

Гостиная была заполнена ревом Нинг Тао.

Изображение казалось невыносимым, и рычащий Тенгу поднял одну лапу, чтобы закрыть глаза.

После отправки Цин Чжуй и Цзин Цзин Бая в доме было очень тихо. Это было время дня, которое Нин Тао провел с Цзян Хао, научив ее контролировать демоническую силу. Но процесс был жестоким, и Цзян Хао замораживал его туда-сюда не менее десяти раз.

В этот период Нин Тао сделал несколько звонков Инь Мо Лану, но каждый раз телефон Инь Мо Лана был выключен. По какой-то причине, намек на беспокойство постепенно вырос и в его сердце.

Ночь наступила, и к дороге рядом с Королевским садом подошел электрический вагон. Нин Тао ездил на велосипеде, а Цзян Хао сидел сзади. Она сидела в автомобиле в гораздо более сдержанной позе, чем Цинь Чжоу, только с рукой, поддерживающей талию Нин Тао, не лежала на его спине и не держала его талию плотно.

"Как далеко?" спросил Цзян Хао.

Нинг Тао сказал: "Вот оно, впереди".

Небо на земле было прямо впереди, а у двери стояли два виселицы в полном платье с косами.

Цзян Хао высунул голову из плеча Нин Тао и посмотрел: "Это все еще здесь, это место, где я никогда раньше не был, а теперь еще есть люди в полных платьях с косами, больные".

Небесный Дао электрический автомобиль моргнул и прибыл к двери, два полноразмерных одежды Ханс выглядел как Нин Тао, уважительно поклонился лук, а затем быстро удалил отказ лошади.

"Доктор Нинг, 8-й Мастер ждет вас внутри." Человек в полной форме сказал.

Нинг Тао кивнул, даже не потрудился выйти из машины, вывернул электрическую дверь и въехал в ворота на электромобиле "Небесный Дао".

Блошиный рынок Хаджи открывается только раз в месяц, а вчера вечером он кишил роскошными автомобилями, припаркованными на обочине дороги. Сегодня холодно и пустынно, а на обочине нет даже машины.

Когда он подошел к главному зданию на земле, Нин Тао затормозил электромобиль, а после того, как Цзян Хао вышел из машины, он также вышел из машины, а затем повел Цзян Хао к входу в вестибюль.

Перед дверью прихожей стояли восемь человек в полной одежде, четверо слева и четверо справа, и когда они увидели, что Нинг Тао приближается, они все поклонились и с почтением сказали: "Здравствуйте, доктор Нинг".

Нин Тао все еще слабо кивнул, чтобы облегчить Цзян Он вошел в зал.

Лю XVIII не находился в центре зала и не мог видеть Цин Сон Даоиста и Хай Дунфана.

Человек в полной форме сказал: "Доктор Нинг, наш 8-й Мастер ждет вас в кабинете на заднем дворе, пожалуйста, следуйте за мной".

Нинг Тао сказал: "Нет, я сам туда пойду".

Через парадный зал и коридор Нин Тао привел Цзян Хао на задний двор. Другой двор сзади был освещен, но никого не видели идущим.

"Атао, я хотел задать тебе вопрос сегодня." Всю дорогу Цзян Хао даже не много говорила, этот момент приближался, но она вспомнила кое-что и произнесла такое предложение.

Нин Тао тоже не спешил и замедлил темп: "В чем проблема?".

Цзян Хуо колебался перед тем, как сказать: "Цинь Чжуй сказал мне, ты заставил её сказать это?

Нинг Тао сознательно спросила: "Что она сказала?"

Цзян Хао посмотрела на Нин Тао: "Она попросила меня выйти за тебя замуж, Дон... Не говори мне, что ты не слышала".

Нинг Тао неловко улыбнулась: "Почему ты спрашиваешь меня об этом?"

"Тебе все равно? Просто скажи мне ответ." Цзян Хао сказал.

Нин Тао спросил риторически: "Тогда что ты думаешь?"

"Я спрашивал тебя, или ты спрашивал меня?"

"Подожди!" Нин Тао внезапно остановился на своем пути, его глаза также переместились на другой двор, который уже приближался, его выражение тоже стало тяжелым.

"Ты не меняешь тему". Цзян Хао возмущённо сказал.

Нинг Тао сказал: "Нет... там запах крови!"

Цзян Хао замер на месте.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0356 Кто убийца?**

Глава 0356 Кто убийца В кабинете другого двора Лю 18 упал в лужу крови, на теле его была только одна рана, но это была та же самая рана, которая убивала его. Он был пронзен через сердце острым инструментом, и кровь, которая текла из него, окрасила пол в красный цвет.

Кроме восемнадцатого Лю, мертвого человека, был также даосский старейшина Цин Пайн, чья голова была расколота, а его лобная стела была расколота живьем. Убийца нанес чистый удар без единой зазубренной раны и был убит одним махом.

Очевидно, что убийца сделал это в кабинете, но в кабинете не было видно никаких следов борьбы, ничего не было уничтожено, ничего не упало на пол, и не было никаких следов беспорядка, за исключением крови, разбрызганной повсюду.

Какой человек может порезать культиватор, как Даосист Чинг Чанг, до смерти, не оставив и следа борьбы? Сердце Нин Тао было поражено, потому что он спросил себя, что даже если бы это был он, он не сможет достичь этого уровня.

"Это старик Лю Восемнадцать?" Цзян Он нарушил тишину в кабинете.

Нин Тао сказал: "Да, это Лю Восемнадцатый, к сожалению, мы сделали шаг слишком поздно, и кто-то поспешил убить его раньше нас".

"Как ты думаешь, кто это будет?"

Нин Тао покачал головой: "Я тоже не знаю, но, наверное, это кто-то, кому Лю Восемнадцать хочет рассказать. Прошлой ночью он говорил, что должен спрятаться после того, как сказал мне".

"Кто еще был там, пока вы разговаривали?" спросил Цзян Хао.

Нин Тао сказал: "Рыбный демон по имени Хай Донгфанг, чей запах тоже остался здесь, не может сказать, когда он ушел".

"Как думаешь, это может быть тот рыбий демон, о котором ты говоришь?"

Нин Тао сказал: "Не должно быть, если Хай Дунфан имеет какое-то отношение к тайне, которую хочет мне рассказать Лю Восемнадцатый, как кто-то, такой же куриный воришка, как Лю Восемнадцатый, мог нанять его телохранителем?"

"Если ты ничего не сдвинешь с места, я схожу за охранниками и попрошу их дать показания и, кстати, узнать о ситуации". Цзян Хао оставил эти слова и отступил.

В конце концов, она была элитным агентом Бюро специальных служб и имела гораздо больший опыт в решении таких вопросов, чем Нинг Тао.

После того, как Цзян Хао ушёл, Нин Тао подошёл к столу, надел резиновые перчатки, вскрыл ящик для органов и ударился об него.

После столкновения, секретная, потайная дверь в стене открылась.

Используя свет, Нин Тао ясно увидел ситуацию внутри потайной комнаты, антикварные артефакты внутри, а также драгоценные духовные материалы и лекарственные травы исчезли, во всем тайном хранилище сокровищ нет ничего, кроме полок и коробок.

Нин Тао бороздил брови: "Люди убивали, а сокровища на всю жизнь Лю 18 подвергались налёту, кто был таким безжалостным"?

Однако его сердце тоже было немного счастливым, к счастью, вчера вечером он постучал в бамбуковый бар Лю 18 и забрал большой мешок с духовным материалом, иначе он бы пожалел о своей сегодняшней смерти.

Звук шагов исходил из-за двери.

Нинг Тао оставил свой стол и вернулся на пустое место в центре кабинета. Цзян Хао вошел с группой людей в полной одежде, и как только он вошел в дверь, одни закричали на 8-го Мастера, а другие бросились на колени и заплакали, как будто умер какой-то любимый человек.

Цзян Хао также переместила глаза, чтобы посмотреть на темную дверь тайного хранилища сокровищ, которые были открыты Нин Тао, она знала, что это Нин Тао открыл эту дверь, не слушая ее приветствия, но она тоже ничего не сказала.

Мужчина средних лет, одетый в полную одежду, внезапно указал на Нин Тао и гневно сказал: "Восьмой хозяин был в порядке за ужином, он умер, как только ты пришел! Ты, должно быть, сделал это!"

Сердце Нинг Тао трепетало: "Когда вы, восемь мастеров, ужинали?"

"Не будь гребаным лицемером! Убей за свою жизнь! И ты все еще жив!" Молодой человек в полной форме внезапно встал и с грохотом вытащил короткий нож.

Но, не дожидаясь его движения, черный пистолет приземлился на его храм.

Пистолет - это пистолет Цзян.

"Если ты пошевелишь мышцами, я выстрелю тебе в голову!" Голос Цзян Хао был холодным и холодным, с сильным намеком на шок.

Кто-то тихо подбросил руки к талии.

У этих людей было оружие на теле.

Нин Тао холодно сказал: "Вы все устали от жизни"? Это суперинтендант Цзян, если вы вынесете то, что не должны вынести, если вы не посмеете ничего с этим поделать, вы должны быть приговорены к трем-пяти годам за то, что вы спрятали на вас, не так ли?"

Рука человека, который собирался тайком вытащить свой пистолет, мгновенно застыла.

Нин Тао продолжил: "Лю 18 мертв, если это мы его убили, то полиция, естественно, проведет расследование". Ты хочешь отомстить Лю 18, кто дал тебе мужество, и кто заплатил тебе?"

"Убери нож!" Средневековый, одетый в полную одежду мужчина во главе отругался: "Восьмой хозяин мертв"! Мертв!"

Молодой Маньчжоу Хань убрал свой меч.

Цзян Хао опустила пистолет, но с каждым опущенным пистолетом она спрашивала: "С кем вы, восемь мастеров, сегодня ужинаете?". Когда ты ел?"

Манчу Хань средних лет сказал: "Сегодня вечером, около часа назад, Мастер Восьми ужинает с Мастером Цин Сонг Дао".

"Морской Восток сегодня здесь?" Нинг Тао спрашивал.

Человек средних лет в полной одежде покачал головой: "Мастер Хай сегодня рано ушел, не сказав куда, и не вернулся".

Нин Тао был немного сбит с толку, в этом исследовании осталось много запахов, среди них были и запахи Хай Донгфана, а также запахи каких-то незнакомцев, но он даже не видел человека, и по запахам не мог определить, кто убийца.

"Хорошо, ты следишь за ними, пока я иду в потайную комнату". Нинг Тао подошел к потайной комнате за стеной, не отрывая носа.

Ароматы, оставленные духами трав и лекарств в тайной комнате, а также артефактов и антиквариата были многочисленны и сложны, но ароматы, оставленные людьми, были относительно просты, были те, которые оставили он и Цинь Чжоу, а также те, которые оставили Лю Восемнадцать и Цинь Сонг Даоист, и те, которые из Восточного Моря.

Также был запах незнакомца.

Нин Тао мрачно сказал в своем сердце: "Неужели Хай Дунфан действовал как инсайдер и сговорился с кем-то, чтобы убить Лю 18, а затем украсть здесь духовный материал?".

После некоторого времени безрезультатного размышления Нин Тао вышел из потайной комнаты. Но не зря он вспомнил запах незнакомца и узнал бы, кто убийца, если бы встретил его.

"Что-нибудь?" спросил Цзян Хао.

Нинг Тао сказал: "Давай поговорим снаружи". Затем он переместил глаза на сдержанную группу людей в полной одежде: "Позвоните в полицию, но не говорите, что мы были здесь, и если вы это сделаете, я скажу им, что у вас есть оружие при себе".

"Нет, будьте уверены, я знаю, что сказать." Мужчина в полном платье во главе сказал.

На самом деле, полиции нечего было знать о том, что он и Цзян Хао приехали, просто он не хотел иметь дело с полицией. Кроме того, Цзян Хао еще не ушел в отставку из Бюро специальных служб, и на нем до сих пор стоит личность "чужака", поэтому появление на месте убийства в конце концов вызовет подозрения, и это трудно объяснить.

Перед тем, как оставить землю, к ней свистнули полицейские.

Цзян Хао наклонился через плечо Нин Тао и сказал ему в ухо: "Что, если эти ребята скажут, что мы там были?"

Нинг Тао сказал: "Не волнуйся, эти ребята не будут говорить". Кто из людей, следовавших за Лю XVIII вокруг, был чист на нем, тот, кто вел его, был очень знающим, он знал, что сказать".

"Подсказка сломана, что теперь?"

Нин Тао сказал: "Мне нужно прочистить голову, пока оставь это в покое, я хочу дать тебе кое-что, но не знаю, сможешь ли ты это использовать".

"Что это?" Цзян любопытна.

"Возвращайся в клинику". Нин Тао отвинтил электрическую дверь и электрический автомобиль Tien Dao ускорился вперед.

Цзян Хао подсознательно крепко обнял Нин Тао.

Возвращаясь в клинику "Небесный форпост", Нинг Тао открыл дверь удобства и пришел в Шенонгджиа.

"Зачем ты меня сюда привёл?" Цзян Хао посмотрел на Нин Тао странным взглядом.

Нин Тао также не разговаривал, он положил маленький ящик с лекарствами на землю, затем открыл маленький ящик с лекарствами на одно колено, вытащил из него длинную полосатую парчовую коробку и передал ее Цзян Хао обеими руками.

Цзян Хао замер на мгновение, со странным выражением и странным тоном: "Ты.............. не хочешь этого взгляда".

Нинг Тао призвал: "Возьми это".

Лицо Цзян Хао покраснело: "Я, я не соглашался!"

Нин Тао на мгновение замер и вдруг что-то понял, улыбнулся и сказал: "Ты думаешь... я прошу тебя выйти за меня замуж?"

"Разве нет?" Неудержимая улыбка радости на лице Цзян Хао исчезла за секунду, как будто она собиралась кого-то ударить.

Нинг Тао снова не мог не посмеяться: "Вы когда-нибудь видели кого-нибудь с таким большим кольцом в парчовой коробке? Это заклинание Даосского Мастера Аоматсу, я не могу его правильно использовать, но я думаю, ты можешь, ты попробуй".

Как только Цзян Хао схватил парчовую коробку в руке Нин Тао, он развернулся и пошел открывать коробку, не показывая Нин Тао ее лица.

Нин Тао подошел и спросил: "Может, я вернусь и куплю пару колец?".

Внезапно перелилась белая тень, и в мгновение ока ветер дул, как ножом по лицу, и переносил пронзительный холод. Нин Тао подсознательно уклонился, и почти в тот же миг кора на стволах нескольких деревьев позади него была слоями соскреблена, а стволы тоже замерзли!

"Эта......." Цзян Хао была ошеломлена, она, очевидно, не ожидала, что Пыль Будды на самом деле будет иметь такую силу!

Нин Тао также был шокирован в своем сердце, и он не ожидал, что магическое оружие мастера Цин Пайн Дао будет таким мощным.

На самом деле, Небесная Пыль Будды старейшины Цинсонга была не настолько мощной, только после того, как он усовершенствовал и отремонтировал ее с помощью Сломанной Триподы, ее качество улучшилось более чем в меньшей степени, и она, естественно, была более мощной, как волшебное оружие.

"Ты в порядке?" Глаза Цзян Хао были наполнены беспокойством, когда он с тревогой подошел.

Нинг Тао в панике сказал: "Я в порядке, будь осторожен, больше не активируй заклинание".

Цинь Чжоу с облегчением увидела, что с ним всё в порядке, она посмотрела на Небесную Пыль Будды в руке, а затем уставилась на Нин Тао: "Я женщина, которая даже не вышла замуж, что ты имеешь в виду, подарив мне кусочек Буддийской Пыли? Ты пытаешься вытащить меня из дома?"

Нинг Тао засмеялся: "Тогда я пойду и стану монахом, я все равно буду в паре с тобой".

"Пффф, кто с тобой в паре? Как тебе не стыдно". Цзян Хао проклял, но углы его рта скрывали улыбку.

Нин Тао подошел, его голос нежный: "Хорошо, как насчет того, чтобы разбить здесь лагерь сегодня? Такая приятная обстановка, и никто нас не побеспокоит".

Цзян Хао уставился на Нин Тао, показал зубы и улыбнулся: "Хорошо, можешь делать все, что захочешь, я пойду за тобой..."

Где Нин Тао мог еще контролировать себя, он привел людей в этот первобытный лес, не так ли, он просто спрятал этот ум? Не дожидаясь Цзян Хао, чтобы закончить свое предложение, он вдруг набросился на нее, обнял Цзян Хао и поцеловал ее в губы.

Цзян Хао не только не боролся, но и открыл свой рот в духе сотрудничества.

Секундой позже Нин Тао яростно отступил, язык выпал из его рта, форма напоминала старый йогуртовый шербет.

Цзян Хао с улыбкой сказал: "Тао, зачем ты бежишь, я не собираюсь тебя есть, хочешь ты этого или нет"?

"Назад... к... дому". Нинг Тао сказал.

Печаль в голове, слова трудно донести.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0357 Глава Нежность и печаль**

0357 Глава Нежность и скорбь поздно ночью.

Каплевидная капельница................

Звук информации, прыгающей в клубе "Культиватор", продолжал звонить.

Доктор Нинг: Мне только что сообщили, что Лю 18 мертв.

Белый Кролик: А? Ах!

Длинная Белая Гора Черный Медведь Гоблин: Это правда? Хозяин, не пугайте меня! Я только что заплатил свой членский взнос в 5 миллионов долларов неделю назад!

Прерия Шенма: @DrNing, что случилось?

Гора Удан: Так что же нам делать, если мы не можем открыть Истинный Блошиный Рынок?

По соседству старый король в выращивании: эта новость правда, я только что позвонил одному из моих учеников, чтобы узнать об этом, его сын - старший суперинтендант Северной столицы, он сказал, что тело Лю 18 все еще в морге, нож в сердце. Был еще один покойник, глава Чинг Пайн Роуд, который был разрезан ножом. Говорят, что также была убрана коллекция духовных материалов и антикварных артефактов Лю 18.

Доктор династии Цин Чжан Чэндун: Кто такой безжалостный?

Lingxiao Pai Lei Zhenzi: @Dr.Ning, вы говорите, что теперь? Блошиный рынок активации может помочь каждому поделиться ресурсами, Лю 18 мертв, почему бы тебе не подойти и не придержать голову и не открыть Блошиный рынок активации?

Я уверен, что Чэнсянь Лю Цяньчжун: Доктор Нин занятой человек, не вижу этого малого бизнеса, как насчет того, чтобы я Лю Цяньдун, чтобы поддержать голову, чтобы открыть настоящий блошиный рынок. Прямо здесь, в моей пещере, тепло зимой и прохладно летом.

Я волк на северо-западе: открыть его не ваша очередь Лю Цяньчжун открыть его, я в последний раз в том, что электронный торговый центр вы открыли купил стиральную машину, яйца лошади, использовал день, чтобы сломать, ищет вашего обслуживания клиентов, она сказала, искусственных повреждений, не обмениваться товарами, ваш характер, вы все еще хотите, чтобы открыть истинный блошиный рынок, сделать наш бизнес?

Определённо, Чэнсянь Лю Цяньчжун: @ Я волк на северо-западе, старший брат, ты говоришь о Лю Цяньдуне, правильно........

Я волк на северо-западе: это и твоя семья Лю, не так ли, твой брат?

Белый кролик: Можешь перестать спорить, мы послушаем хозяина группы.

Нинг Тао свернулся в постели и отправил сообщение: как насчет этого, эта группа позже станет блошиным рынком для культивирования. Люди могут фотографировать то, что они хотят продать, отправлять их и свободно торговать. Что вы думаете о том, что люди покупают что-то, а также размещают информацию и просят о помощи?

Затем Белый Рожденный Белый Кроличий Эльф разослал красный пакет с надписью: "Поздравляем с открытием Блошиного Рынка Культивирования!

Нин Тао быстро постучал по красному пакету и замерз. Была только одна красная пачка, и сумма была двести, но человек, схвативший красную пачку, был белым, рожденным белым кроличьим духом.

Великий Цин Императорский Доктор Чжан Чэндун: @BaiShengShengBaiRabbitElf, что с тобой? У тебя не будет таких друзей.

Дух белого кролика затем поместил эгоистку в сексуальное нижнее белье с рядом моркови на столе.

Старый король по соседству культивирует реализм: @WhiteBornWhiteRabbitElitist, полная модель и элегантность! Но рекомендуется начинать с электрического, ваша инструкция не продвинута.

Белый Кролик: Фу!

Нин Тао послал сообщение: эта группа, вы можете порекомендовать друзьям выращивания вокруг вас, чтобы присоединиться, но вы должны указать, какая школа и какая секта, а затем я буду одитировать и пройти. Эта группа не взимает членские взносы, а также торговые комиссии и является нашей собственной торговой платформой. Я открою рынок, отправлю запрос. Я смогу извлечь из этого максимум пользы, и я смогу извлечь из этого максимум пользы. Если я найду даосского друга Тиеба Банджо и не возьму с него деньги, я могу дать ему бесплатный ремонт заклинания.

Белый Кролик: У меня есть морковь?

Старый король по соседству культивирует реализм: нужен ли мне банан?

Доктор Нинг: ..............

Великий Цин евнух Чжан Чэндун: @ Др.Нин, я попрошу вас, когда мастер Цяньлун был еще жив, кто-то подарил такой духовный материал из Хайнаня, у меня там есть друзья, которые культивируют реализм, я поспрашиваю вокруг вас, вы ждете моих новостей.

Спасибо.

Великий Цин императорский доктор Чжан Чэндун: Я должен пойти туда сам, как насчет того, чтобы помочь мне сделать несколько таблеток после этого?

Доктор Нинг: Нет проблем, ничего страшного, если у вас есть формула Дэна и духовный материал.

Великий Императорский Доктор Цин Чжан Чэндун: Одного слова достаточно.

Доктор Нинг: Мне пора спать, доброй ночи, друзья Даоисты.

Отправив последнее сообщение, Нин Тао закрыл клуб "Даоист" группы WeChat, он хотел спать, но в голове не было сна. Не знаю, сможет ли Чжан Чэндун, евнух из династии Цин, помочь ему найти Тиеба-банан, но лучше иметь одну надежду, чем ничего. Если бы Великий Цинь Евнух Чжан Чэндун помог ему найти "Тиеба-банан", он бы собрал семь духовных материалов, а затем смог бы усовершенствовать одеяния, используя Технику ткачества из Небесных Сокровищ.

"О да, мне придется попробовать свои силы, хотя существует всего шесть Духовных Материалов, нужно немного потренироваться. Иначе, как только "Тиеба-банан" окажется в руках, у меня даже не будет никакого опыта, и было бы бесполезно, если бы я потерпел неудачу". Нинг Тао так думал в своем сердце.

Не имея возможности заснуть, Нин Тао выполз из постели, открыл маленький сундук с лекарствами на тумбочке и пошёл за искусством ткачества Тянь Бао. Тем не менее, когда он протянул руку внутрь, его взгляд приземлился на свиток с кожей зверя, и, не зная, почему, его рука сделала поворот и схватила этот свиток с кожей зверя.

Это Сутра твоя.

Твоя сутра была тем самым писанием, которое он получил после того, как впервые открыл "Библиотеку томов сутрской каллиграфии Кумана", но до сих пор он мог прочитать только два предложения, и только два предложения были показаны на "Твоей сутре". Характерно, что каждое предложение обладает магическим эффектом маны, а также глубокими сутрами, и только тогда, когда оно достигает своего царства, появляется следующее предложение.

Он был остановлен на втором предложении, не видя третьего.

На самом деле, его сердце больше хотело переступить через это препятствие и увидеть третье предложение "Твоей сутры", чем "Искусство ткачества из тенебры".

Открывая свиток "шкура зверя", на древней шкуре зверя действительно было только два стиха.

Я отдохнул в утробе и услышал звук Великого Пути.

Когда небо и земля родили меня, родители оставили меня.

Нин Дао скрестил ноги и сел, произнося первое предложение, отвлекающие факторы в его сознании внезапно исчезли, и сердце Дао было сильным. Но когда прозвучало второе предложение, слезы стали похожи на прилив, а звук сутры задушили.

Сам он так не думал, но эта картина действительно была очень странной, большой человек разговаривает сам с собой и плачет, как кобыла Ван, любой, кто видел это неизбежно будет любопытно.

Га, дверь в комнату внезапно распахнулась, и вошёл Цзян Хао, который был одет только в ночную рубашку.

Нин Тао посмотрел на Цзян Хао и слегка замерз, забираясь поднять руку и вытереть слезы рукавом. Он сосредоточился на скандировании, игнорируя шаги Цзян Хао. На самом деле, после того, как Цзян Хао стал демоном, его тело было светло, как ласточка, и звук его шагов стал настолько слабым, что если бы он не пошел слушать внимательно, это было бы бесшумно. Звук ее открытия двери был достаточно очевиден, чтобы его можно было услышать, когда она войдет.

Под светом белое пижамное платье слегка прозрачное, скрыты собственные туманные пейзажи, высота волнистая, изгиб ухабистый, есть зрелый манящий вкус.

"Атао, что ты делаешь?" Первые слова Цзян Хао, когда он вошел в дверь, были полны беспокойства и тревоги.

Нинг Тао неловко сказал: "Я... я скандировал".

Он передал Сутру Твою Цзян Хао, которая не смогла объяснить, но он мог показать ее ей.

Цзян Хао взял древний свиток с кожей зверя и прочитал его на одном дыхании: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу Великий Звук Дао". Когда небо и земля родили меня, родители оставили меня... такую простую большую белую поговорку, ничего, почему ты плачешь?"

"Ты не слышал звонка?"

"Ты стучишься?" Цзян Хао уставился на Нин Тао ненормальным взглядом.

Нин Тао протянул руку помощи: "Дай мне ее, ты не можешь прочитать мою сутру, она похожа на Буддинскую пыль, ты можешь использовать ее как волшебное оружие, но я могу использовать ее только как пыльцу из куриных перьев". Моя сутра, ты, естественно, тоже не можешь ее прочитать".

Цзян Хао вернул Вашу сутру Нин Тао, затем присел на корточки перед ним и протянул руку, чтобы стереть следы от слез по углам его глаз, в то время как ворчал: "Я никогда не видел ни одной скандирующей сутры, которая бы плакала, что вы плачете, такой большой человек, не плачьте, не плачьте, я обниму, просто обнимите его".

Но вид Нин Тао был там, где не должно было быть, из-за ее приседания, это было неизбежно, как если бы большие гуси всегда могли найти юг.

Это был очень обычный треугольник брюк с неправильной формой.

Где Цзян Хао заметила такие детали, слезы Нин Тао взбудоражили ее материнскую сущность, и она втянула Нин Тао в свои объятия и мягко обернула руками.

Нинг Тао удобно прижималась к себе, ощущая ее тепло и нежность. Вдруг он подумал о своей матери, великой женщине, которая его вырастила.

"Что ты делаешь?" Голос Цзян Хао.

Через секунду прозвучал щелчок, и Нинг Тао превратился в ледяную статую.

Цзян Хао встал и посмотрел где-то на тело Нин Тао и нахмурился: "Ты и вправду укрываешь сердце жулика, мерзавец!"

Это было свидетельство преступления, которое было заморожено на месте.

Бах!

Нин Тао разбил лед, который запечатал его тело, и встал, сделав большой шаг к двери: "Я иду домой, чтобы проверить его, я знаю, что делать сейчас".

Цзян Хао любопытно сказал: "Куда ты возвращаешься? Разве это не твой дом?"

Нинг Тао сказал: "Дом, о котором я говорю, это мой старый дом, старый дом в Маунтин Сити".

Цзян Хао сказал: "Подожди меня, я переоденусь и пойду с тобой, я отдам дань уважения родителям".

Углы рта Нин Тао сразу же вызвали легкую улыбку, как она только что назвала своих "родителей", что равносильно признанию того, что она его жена.

Цзян Хао последовал и добавил: "Я говорю о твоих родителях".

Голос Нинг Тао был нежным: "Я подожду тебя".

Полчаса спустя Нин Тао и Цзян Хао прибыли в свой старый дом в Шанчэне. Нин Тао оставил в своей комнате замок с кровью и для того, чтобы попасть в свой дом из Тяньтяньской внешней клиники в Бэй Ду, нужно было только открыть удобную дверь.

Дом, оставленный родителями, был небольшим, две спальни, одна кухня и одна ванная комната, всего несколько десятков квадратных футов. После поступления в медицинский колледж Нин Тао редко возвращался к жизни, кроме каникул. Одна из причин в том, что ему приходилось работать, чтобы зарабатывать деньги, чтобы содержать себя, а другая причина в том, что каждый раз, когда он возвращался, он чувствовал запах, оставленный его родителями, и не мог не грустить, поэтому он не осмеливался возвращаться.

Теперь, это печальное чувство вернулось, чтобы преследовать его, тихо течет в его сердце.

Это самое большое горе в жизни, когда сын хочет, чтобы его воспитывали, а его родственников нет.

Твои родители - это люди в этом мире, которые любят тебя самоотверженно и хотят тебя больше всего для успеха и счастья, и если они уйдут, даже если ты заработаешь весь мир, ты не сможешь восполнить этот недостаток. Некоторые люди все еще могли исправить свои ошибки, но у Нинг Тао не было даже шанса.

Цзян Хао подошел к статуе родителей Нин Тао, зажег три палочки благовоний и опустился на колени, чтобы отдать дань уважения: "Родители, я ваша невестка, хотя я еще не получил лицензию, я все равно хочу называть вас родителями... Тао великолепен и не оправдал таких ожиданий... Не волнуйтесь, я позабочусь о нем..."...

Мягким, мягким голосом слезы Нинг Тао пришли ему в глаза. Он встал на колени рядом с Цзян Хао, почтительно опустившись три раза на колени, затем открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил из него маленький фарфоровый флакон, который содержал третье издание Эликсира "Поиск предков".

На этот раз он переступит через это препятствие.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0358 Глава 0358 Третий стих вашей сутры**

0358 Глава Ваше Сутра Третье Приговор Третье Издание Родительского Искания Дэна держали в руке, и, как аромат Дэн лежал в носу, Нинг Тао повернул глаза и вошел в Родительское Искание Дэна лекарства аллергической реакции. Его глаза погрузились во тьму, не видя ни света, ни звука. Еще более странным было то, что Цзян Хао был рядом с ним, но он даже не мог почувствовать ее запах.

После периода темноты в десять секунд или около того, свет вернулся в поле зрения Нинг Тао.

Это были ярко освещенные сумерки, а за окном в западном небе пламенело облако.

В небе летала стая голубей, стоявших неподвижно.

Его отец сидел на старом полотняном диване и смотрел на газету Mountain City Metro, когда увидел дату выхода этой газеты, 11 июня 2000 года. В то время он был маленьким ребенком 5 лет, еще не окончившим начальную школу. Отец носил обычные близорукие очки, лицо у него было тонким, а синий комбинезон был покрыт масляными пятнами, которые не могли смыть даже умелые руки матери.

Его мать собирала овощи на балконе с чесноками и чесночными саженцами. Мать в то время была очень молодой, красивой и была учителем в начальной школе. Закат сиял на ее лице, ее лицо безошибочно. Углы ее рта содержали намек на веселье и намек на ожесточение и беспомощность, когда ребенок устраивал беспорядок рядом с ней, разбрасывая листья повсюду.

Нин Тао посмотрел на свою мать и на самого себя, который был сосредоточен на озорстве вокруг нее. Эта картина прошлого времени и пространства все еще остается, которая может передать тепло дома и любовь близких людей.

Whisperer 2.0 снежинки вспыхнули, и он запечатлел некоторые из звуков.

"А Хын, парень скоро станет старшеклассником, я хочу получить немного денег и купить ему немного пищи для его мозга, что ты думаешь?"

"Ой, я говорю тебе, старик, что ты думаешь, теперь, когда некоторые из этих средств для здоровья реальны, ссылаясь на то, что в этих бутылках". На мой взгляд, питание нужно дополнять, но не покупать пищевые продукты, давайте купим больше рыбы, и сделаем рыбу для ребенка, когда он вернется, рыба является самым тонизирующим средством для мозга".

"Айка, вот зарплата за этот месяц, 2200 баксов."

"Вот сотня долларов сдачи."

"Не надо, я не курю и не пью, в полдень отнесу рис на фабрику и сэкономлю деньги для Таози для его будущего колледжа."

"Ты так уверен, что твой сын поступит в колледж?"

"То есть, и не смотри, чей это сын".

"Ой, посмотри, как ты воняешь......"

Звук, записанный в Whisperer 2.0, не соответствует изображению перед вами, но для Ning Tao это самый драгоценный и лучший звук в мире.

Слезы Нинг Тао попали ему в глаза.

Это была рана в сердце и препятствие, которое он переступил.

Нин Тао повернулся лицом к отцу, а потом встал на колени: "Папа, я вернулся, поступил в колледж и закончил его. Я теперь врач, и хотя я не работаю в больнице, это более вознаграждающе, чем работа в больнице. Твой сын теперь владелец Небесной внешней клиники, практикующий Небесное Дао и наказывающий злобного Ян Шаня...."...

Его тесть сидел на старом полотняном диване, глядя на газету от 11 июня 2000 года, не глядя на него и не отвечая ни на одно слово.

Нин Тао снова повернулся лицом к балкону, встал на колени перед матерью и задохнулся: "Мама, я вернулся, чтобы увидеть тебя". Ты не хочешь есть, не хочешь носить, не хочешь покупать себе косметику, ты так много работала, чтобы вырастить меня и обеспечить, чтобы я училась, и теперь твой сын способен, но он больше не может проявлять к тебе уважение... Мама, подожди меня, этот день забрал тебя и папу, я прорвусь сквозь этот занавес, я найду тебя и папу, я хочу снова называть тебя мамой и папой, я хочу рассказать тебе все истории после того, как ты ушла....".

Его мать все еще сидела на маленькой деревянной скамейке на балконе, поддерживая позу собирателя овощей, а послесвечение из угла ее глаза все еще было на озорном ребенке, с нежным баловством в глазах, тоже немного раздраженном и беспомощном.

Нин Тао сделал глубокий вдох и прочитал глубоким голосом: "Когда небо и земля родили меня, родители оставили меня".

Прошлое время и пространство перед его глазами исчезло, с золотым светом, но не перед глазами, а в сердце.

Солнце ушло и свет был тусклым.

И лицо Цзян Хао, прямо перед ней, ее глаза, наполненные сюрпризом и беспокойством: "Тао"? Атао?"

Нинг Тао стучал зубами и улыбался, на этот раз он больше не плакал.

Он открыл этот сердечный узел и переступил через это препятствие. Только теперь он понимает, что на самом деле он боялся, не желая смотреть в лицо тому факту, что его родители ушли от него. Если небесный путь будет практиковаться, то мы должны сделать большой шаг, то есть белый - это белый, то есть черный - это черный, то есть любовь - это быть любимым, то есть ненависть - это ненависть - это быть ненавидимым, то есть столкнуться со страданиями и сожалениями, то есть столкнуться честно!

Он засунул третье издание "Ancestral Searching Dan" в маленький фарфоровый флакон, а затем вытащил Твою Сутру из маленького сундучка с лекарствами.

Третья фраза появилась на пожелтевшей шкуре животного, когда она распространяла свиток шкуры животного: Море страданий не имеет границ, и один дрейф - это один дрейф.

"А?" Подошел Цзян Хао и любопытно сказал: "Еще одно предложение, море горечи не имеет границ, утенок дрейфует один, что это значит?".

Сердце Нин Тао на самом деле прочитал его, и после одного предложения, он вдруг почувствовал, как будто весь мир утонул в океане, и он был погружен в море, ветер дует и волны падают, которые будут пожирать его в любое время. Волна негативных чувств тьмы, отчаяния, страха и одиночества, как правило, бросились в его сердце, и он был несравненно огорчен, дрожь во всем!

"Тао"? Что с тобой?" Цзян Хао напрягся, и она взяла Нин Тао на руки, давая ему комфорт и тепло.

Звук ее голоса, ее родственные дыхание и любовь, и ее тело, Нинг Тао, казалось, схватился за спасающую жизнь веревку. Не зная, что происходит, он внезапно набросился на Цзян Хао.

"Тао, что ты делаешь? Успокойся... не надо... "Цзян Хао вдруг поняла, чего хочет Нин Тао, эта ситуация случилась слишком внезапно и пришла необъяснимым образом, она была застигнута врасплох и не была наполовину подготовлена".

Цзян Хао вдруг затих, и Нин Тао естественно поднялся в комнату, чтобы открыть плитку. Пиджак Цзян Хао был брошен им на землю, и через секунду он захотел расстегнуть джинсы Цзян Хао.

Ремень стал для него препятствием, а автоматическая пряжка почему-то застряла и не могла быть расстегнута. Несколько неудач и он вырвался в острый пот. Он был похож на нового солдата, который только что вышел на поле боя и даже не знал, как оттереть свой драгоценный меч, глупый, как ад.

Цзян Хао тоже беспокоится за него, но она должна быть сдержанной, она не поможет в таких вопросах.

Щелчок!

Пряжка наконец-то застегнута.

Нинг Тао набросился, как чудовище..........

Ка-чау!

Через секунду все его тело превратилось в ледяную статую, прижатую к телу Цзян Хао, повсюду, с одним глазом, способным двигаться.

Цзян Хао вздохнул и протянул руку, чтобы оттолкнуть Нин Тао.

Нин Тао кудахтал и катался дважды, ударяя по ножке чайного столика, прежде чем остановиться.

Цзян Хао потянул за джинсы и поднял пиджак, глядя на свою ледяную скульптуру с невинным выражением лица, убирая свое тело.

Бах!

Твердый лед лопнул, и Нинг Тао сломал лед, запаниковав и выпрямив одежду на своем теле.

Цзян Хао повернулся лицом к статуе родителя Нин Тао и сухо кашлянул: "Родители, это не моя вина, это неосмотрительность вашего сына, если вы, ребята, хотите обнять внука, просто подождите".

Нин Тао был в растерянности из-за слов в реторте: "Да, ты можешь идти, ты можешь идти, они такие сговорчивые, ты не можешь идти сам, ты можешь жаловаться?

Что такое немой, поедающий хуанлью, что такое немой, поедающий хуанлью, а также это чистый натуральный хуанлью, который безвреден.

С таким шумом, эти негативные чувства в сердце Нин Тао также исчезли, и у него появилось новое понимание Вашей Сутры.

В первом предложении, божественный колокол ударил, сердце Дао было твердым, и демоны уступили место.

Второе предложение, счастливый узел, состоит в том, чтобы знать недостатки жизни и понимать, что Дао должно быть естественным.

Третье предложение, хотя еще не известно, что оно делает с рассудком, гораздо сложнее, чем второе предложение с точки зрения того, что только что произошло.

"Ты в порядке?" Цзян Хао, в конце концов, была женщиной с ножом, ртом и сердцем, и вскоре снова пришла заботиться о Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Я в порядке, это третье предложение слишком трудно читать". Он неловко засмеялся и добавил: "Простите за то, что произошло раньше, я... я не знаю, что случилось, просто по импульсу..."

Цзян Хао на мгновение задумался и, казалось, что-то вспомнил: "Ты хочешь сказать, что не думал обо мне активно из-за третьего куплета"?

Нинг Тао кивнул: "Я знаю, что ты не можешь прикоснуться к нему, но я все равно не могу устоять перед этим порывом".

"Тогда в будущем тебе будет позволено читать только третью фразу рядом со мной." Цзян Хао уставился прямо на Нин Тао, казалось бы, ожидая своего обещания.

Нин Тао горько улыбнулся: "Ладно, я буду читать только рядом с тобой, так что не можешь меня заморозить?"

Цзян Хао расправил руки, "Это случается, когда я возбуждаюсь на мгновение, или когда у меня большие перепады настроения, так что... я не могу этого сделать. Видишь ли, я даже больше не злюсь на тебя, и я готов сотрудничать с тобой, чего ты не можешь сделать".

Нинг Тао: ".........."

"Давайте вернёмся и посмотрим на эту землю сегодня утром, Цзя Иньхонг там, чтобы наблюдать за строительной подрядной организацией". Оттуда так много поддержки, что на твоем лице будет немного тяжело, если ты не покажешься". Цзян Хао сказал.

Нинг Тао сказал: "Ладно, я тебя послушаю, давай еще раз намажем маму и папу благовониями и вернемся".

Двое мужчин снова пришли к статуе, зажгли благовония, поклонились и принесли благовония.

На протяжении всего процесса, сердце Нин Тао было открыто, с мыслями и чувствами, но без печали.

В этой жизни есть жизнь и есть смерть.

Мертвые покоятся с миром; живые должны двигаться дальше.

Некоторые люди и любовь, когда пришло время отпустить, все равно должны отпустить.

Цзян Хао вставил ожог от благовоний в горелку и прошептал: "Мама и папа, я возвращаюсь с А Тао, я вернусь в следующий раз, чтобы предложить благовония". Благослови Атао, преодолейте препятствия как можно быстрее, и вы двое получите своих внуков раньше. Это, это действительно был не я......"

Голова Нинг Тао опустилась.

Если дух старого отца и матери на небесах услышал такое одностороннее заявление, то как должен быть взволнован второй старик, говоря, что не все сердца, которые посылали ему лекарства из подземного мира, были там.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0359 Глава 0.0359 Фамилия, немые и грязные.**

0359 Название главы "Дурак" Земля, предоставленная выше, находится рядом с деревней в западном пригороде, с деревней слева и горой справа, а также участком Дикой стены, нависающей над холмом. Очень мило с точки зрения обстановки, просто немного не на месте. Но вы же не спекулируете в здании, а местоположение как раз подходит для чего-то более скрытного.

Строительный подрядчик переезжает и еще не приступил к работе. Некоторые ответственные сказали, что хотят встретиться с Нин Тао, но Нин Тао не стал беспокоиться, поэтому он просто отпустил Цзя Иньхонга и встретился с ним, и они с Цзян Хао катались на коньках по земле, покрытой бесплодной травой. Цзян Хао попросил его позировать, сделать несколько фотографий и забыть об этом.

Цзя Иньхун также закончил разговор со строительной партией и нашел Нин Тао и Цзян Хао.

"Доктор Нинг, глава строительной партии спросил, не хотите ли вы провести новаторскую церемонию, если нет, то ему придется устроить выравнивание фундамента." Цзя Иньхун открыл дверь в горный туннель.

Нинг Тао сказал: "Какая революционная церемония, не такая, вы просто позволили ему начать прямо. Кроме того, вам было тяжело закупать экспериментальное оборудование и осуществлять надзор за строительством".

Цзя Иньхун улыбнулась и сказала: "Почему доктор Нин такой вежливый? Для тебя было бы честью, если бы ты взял меня на борт, я не чувствую усталости, просто спустился на землю".

Нин Тао пожал руку Цзя Иньхун: "Не волнуйся, после успеха проекта "Поиск предков" я объявлю тебе первый кредит".

Цзя Иньхун размахивала руками подряд: "Тогда пусть будет так, что ты и товарищ Цзян Хао первыми возьмете на себя эту заслугу".

Выйдя со стройплощадки, Цзян засмеялся и сказал: "Ты становишься все более и более лидером сейчас, официальная беседа повсюду".

Нин Тао оглянулся назад и никого не увидел, пока не улыбнулся и не спросил: "Нравится ли тебе тогда?"

Цзян Хао торжественно кивнул головой: "Жаль, что ты не можешь, или я вознагражу тебя как следует".

Нинг Тао: ".........."

Я не могу говорить в этот день.

"Ну, не дразни меня, мне нужно вернуться в участок, я сам туда поеду, чтобы тебе не пришлось меня подвозить." Цзян Хао сказал.

Нин Тао сказал: "Тогда езжай осторожно и найди место, куда можно сразу вернуться".

Он хочет поехать в Шуджи, чтобы увидеть Цин Чжуя и Бай Цзина за облегчением, но это определённо заставит Цзян Хао ревновать, так что лучше не говорить об этом.

Цзян Хао уехал.

Нин Тао вытащил свой сотовый и набрал номер Инь Мо Лана, но телефон Инь Мо Лана всё ещё был выключен. Его разум все больше и больше волновался, может что-то не так? Он просто хотел поехать в Шуджи на встречу с Цин Чжуем и Цзин Баем, чтобы помочь пострадавшим от наводнения, но теперь он действительно хочет поехать в Биотехнологическую компанию "Бытие".

Нин Тао убрал свой мобильный телефон и пошел в сторону электромобиля Tien Dao, в этот момент группа людей пришла сюда со стороны деревни.

Группа из примерно дюжины человек, некоторые из них носят большие золотые цепочки, некоторые глубоко осенью, но все еще носят жилеты, намеренно показывая свои цветущие руки. Эта группа людей, как бы вы на нее не смотрели, ненормальна.

Нин Тао пробудил глаза на состояние глядя, и с первого взгляда, группа задерживается со злой аурой. По своему опыту, эти ребята, как ростовщики, все они - социальные люди, которые постоянно угнетают добро и малое зло, с не менее злыми помыслами и грехами в своем теле. В его сердце тоже было что-то странное, что эти ребята здесь делают?

"Так кто, кто здесь главный?" Головастая молодёжь с большими цветочными руками, обнажённая, сказала ожесточённо.

Нинг Тао знал, что он спрашивал себя, но сознательно оглянулся.

"Это ты спрашиваешь, тупица". Цветочная молодёжь чихнула: "Куда ты, блядь, смотришь?"

Нинг Тао тоже улыбнулся: "Я думал, ты спрашиваешь кого-то другого".

"Этот ребёнок немного дурачок". Толстяк со шрамом на лице сказал.

Мужчина в возрасте сорока, в черном костюме, поднял руку.

Сцена на мгновение затихла.

Человек в костюме сказал: "Не пугайте людей, что я вам говорил, теперь мы должны говорить об имидже, мы должны быть корпоративными, вы принимаете мои слова близко к сердцу? Вы всегда должны помнить, что мы теперь серьезные бизнесмены!"

"Да, брат Пьяо". Лысый человек заискивает.

Мужчина в костюме ударил лысую голову по затылку одним ударом: "Позовите шефа Ли!".

"Мастер Ли!" Лысый хвост немедленно исправил название.

Ли Бяо посмотрел на Нин Тао и снова начал инструктировать своих людей: "Когда же вы все вырастите глаза? Такой парень на электрическом велосипеде - подрабатывающий на стройке, он, наверное, даже не знает, кто их начальник, интересно ли его спрашивать? Пустая трата времени, пустая трата выражения."

У Нин Тао не было половины реакции, просто молча смотрел на него.

Цветочная молодёжь посмотрела на Нинг Тао: "Чего ты до сих пор здесь стоишь? Исчезни".

Нинг Тао все еще не двигался и не реагировал в гневе.

"Йо-хо, ты ведь не понимаешь людей, да?" Вооруженная цветами молодёжь, по-видимому, восприняла молчание Нинг Тао как провокацию, сжала его кулаки и пошла в сторону Нинг Тао.

Ли Бяо отругала, Фа Цзы, что ты делаешь? Вернись! Что я тебе говорил, когда пришел?"

Вооруженная цветами молодежь, известная как Хуа Цзы, отступила и встала перед Ли Бяо.

Ли Бяо дал пощечину Хуа Цзы одним ударом: "Черт, мы же обычные компании, обычные бизнесмены, как ты можешь не понимать?".

"Понятно, Пьяо". Ханако склонила голову и признала свою ошибку.

Эта сцена, чтобы увидеть Нин Тао хотят смеяться, это дурное дыхание брата Бяо в группе является самым густым, можно описать как грех, но он в данный момент, как попытка вести себя, как достойный бизнесмен, обесцвечивание идентичности ума стала навязчивой идеей, если вы знаете, почему вы смешиваете общество в первую очередь?

Но так же, как Нин Тао думал таким образом, Ли Бяо вдруг посмотрел на него и холодным голосом сказал: "Какого черта ты все еще стоишь здесь? Убирайся!"

Нин Тао до сих пор не злится, в его глазах эта группа людей - всего лишь "бумажник", содержимое которого - все медицинские деньги. Настало время быть высокомерным и доминирующим, вы должны плакать, когда входите в клинику.

В это время Цзя Иньхун пришла сюда со стройплощадки.

Одетый в костюм Цзя Иньхун мгновенно привлек внимание Ли Бяо, и он собрал только что показанное свирепое лицо, привел в порядок свою одежду, а затем поприветствовал Цзя Иньхун, умиротворенную улыбку, нагроможденную на его лицо: "Могу я спросить, вы ведь тут главный?".

Цзя Иньхун сказал: "Я не управляю этим местом, кто вы такие, что-нибудь?"

Ли Бяо сказал: "Тогда ты можешь сделать выстрелы?"

Цзя Иньхун увидел Нин Тао, который стоял рядом с ним, и сказал: "Человек, который может принимать решения, находится рядом с вами, вы можете искать его, если у вас есть что-нибудь, он мой босс".

Глаза Ли Бяо и большой группы его людей были собраны на теле Нин Тао, каждый из которых был ошарашен. Только что группа людей, с которыми ты тупица, я тупица, но я не ожидал, что этот парень на аккумуляторном мотоцикле на самом деле босс здесь.

В этой шутке нет ни намека на науку.

"Ой, правда..." Ли Бяо, кажется, хочет извиниться, но на самом деле не знает, как обойти вещи, только что, жестко подошел к Нин Тао, вдали от протянутых рук: "Могу я спросить у босса, как вас зовут?"

Нин Тао не протянул руку помощи и сказал: "Фамилия Глупый, имя Цян".

Руки Ли Бяо застыли на месте, а через секунду он вдруг взмахнул рукой, которая была пощечиной Цветочной руке.

Он защелкнулся хрустящим звуком.

Цветочная рука прикрыла щеку, не сказав ни слова.

Ли Бяо отругала: "Черт, называй тебя вонючим ртом!"

Он забыл, что только что также отругал Нинг Тао за то, что он был дураком, и велел ему тоже перевернуться.

Ли Бяо снова ругался: "Извинись перед этим боссом!"

Цветочная рука подошла к лицу Нинг Тао и поклонилась: "Простите, Старший".

Нин Тао ласково сказал: "От извинений отказываются, тогда кто, Бяо это он, вам есть что сказать прямо, не используйте этот набор, я тоже не ем этот набор".

"Хаха!" Ли Бяо сухо засмеялся и сказал: "Босс быстро, то, я скажу прямо, эта земля наша деревенская земля, вы хотите развивать здесь, мы очень рады, но жители деревни также хотят заработать немного денег, вы просто дайте нам два мешка песка, камня и цемента". Не волнуйся, абсолютная рыночная цена, ни пенни больше, чтобы продать тебя".

"Только гравий и цемент?" сказал Нинг Тао.

Ли Бяо улыбнулся и сказал: "Конечно, есть еще и передача земли, я собирался поговорить с тобой позже, раз уж ты спросил, я подниму этот вопрос сейчас".

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Боюсь, это нехорошо?"

Улыбка на лице Ли Бяо мгновенно исчезла, а его голос остыл: "Это будет нелегко, я оставлю это здесь, если вы не подпишете нам песок и гравий, цемент и землю, вы не сможете запустить этот сайт".

Цзя Иньхун рассмеялась в ответ: "Ребята, вы знаете, кому вы угрожаете?". Вы, ребята, знаете об этом проекте......................."

Нин Тао прервал: "Доктор Цзя, наш проект здания большой, несколько акционеров вложили миллиарды, видите, как вам удается работать над безопасностью? Какие люди осмеливаются приходить сюда и создавать неприятности, как вы хотите, чтобы я отчитывался перед этими немногими акционерами?"

Цзя Иньхун на мгновение замер, он очень хорошо знал, что Нин Тао лжет, но не хотел понимать, почему Нин Тао должен лгать, потому что однажды сказал этим ребятам, что это важный научно-исследовательский проект Академии наук, эти ребята будут бежать один за другим быстрее, чем другой, где все еще осмеливаются стучать. Говорят, что исследовательский проект компании - это инвестиция в миллиарды долларов, которая намеренно не стимулирует этих ребят и не заманивает их в путаницу?

Но Цзя Иньхун был, в конце концов, очень умный человек, и хотя он не мог понять этого в своем сердце, он изменил свои слова после этого: "Да, да, это была моя ошибка, я немедленно пойду и свяжусь с охранной компанией и пусть они возьмут на себя безопасность".

Глаза Ли Бяо уже блестели, и он суровым голосом сказал: "Бесполезно приглашать сюда американских морских пехотинцев". Сегодня я собираюсь дать слово, что вы не начнете, пока мы не законтрактовали гравий, цемент и земляные работы".

Нинг Тао сказал: "Вот в чем дело, я вернусь и подумаю об этом, вы, ребята, позвоните мне, и я позвоню вам, когда подумаю об этом".

"Хорошо". Затем Ли Бяо сказал Нин Тао свой номер телефона, а затем снова попросил его, о чем Нин Тао тоже сказал ему.

Нин Тао отодвинул Цзя Иньхун в сторону и прошептал ему на ухо: "Оставь это дело в покое и не разговаривай с Чжан Чжешань, оставь его мне".

Цзя Иньхун была несколько озадачена: "Я до сих пор не понимаю, почему мне приходится иметь дело с этим лично, когда один телефонный звонок может решить проблему".

Нинг Тао сказал: "Раз уж я здесь главный, давайте все делать по моему усмотрению, понял?"

Цзя Иньхун услышал слова из плавильного котла, здесь Нин Тао сказал, в том числе, что он ходит и останавливается, Нин Тао только одно слово может позволить ему ходить туда-сюда куда угодно, он последовал: "Ну, хорошо, тогда я никому не скажу, ты говоришь, как с этим справиться, так справляйся с этим".

Нинг Тао улыбнулась: "Возвращайся к своим делам".

"Хмм." Цзя Иньхун ответила, повернулась и ушла.

Нин Тао наступил на электромобиль Tien Dao: "Это, шеф Ли, у меня есть небольшая фору, просто подождите моего звонка".

Ли Бяо быстро подошел к Нин Тао и понизил голос: "Брат, я не тот человек, который не может пройти мимо дороги, такой большой проект, ты делишь с братьями рот, полный каши, братья отплатят тебе".

Нинг Тао улыбнулась: "Поговорим об этом, подождем моего звонка".

Оставив это предложение, Нин Тао отжал электрическую дверь и медленно уехал на электрическом автомобиле.

"Брат Пьяо, этот парень похож на босса? Как мне не хочется". Ханако сказал.

Ли Пьяо сказал: "Позвони ему вечером и попроси, чтобы он собрался и увидел нашу сцену, попробуй и его воду, и если он фальшивка, игнорируй нас и переломай ему обе ноги!"

Хуа Цзы посмотрел на спину Нин Тао, в его глазах вспыхнул мрачный божественный свет.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0360 Туман тяжелый.**

Глава 0360 Туман был тяжелым. Прямо перед нами, примерно в двухстах шагах от нас, находилось здание Биотехнологической корпорации "Бенезис", небоскреб - здание "Бенезис", высотой не менее двухсот метров. Голубые стеклянные стены имеют оттенок миража в дымке, довольно "сказочного".

Нинг Тао посмотрел на вершину "облачного" здания, затем пошел к зданию Бытия. В перерывах между прогулками он снова достал свой сотовый и набрал номер Инь Мо Лана.

Телефон Инь Мо Лана все еще был в отключенном состоянии.

Сердце Нинг Тао было наполнено беспокойством: "Не попадай в аварию, а то...."

Иначе он не осмеливался думать об этом, это он попросил Инь Мурана исследовать биотехнологию Бытия, если что-то случилось с Инь Мураном, как он мог его вылечить?

Здание "Бытия" становилось все ближе и ближе, и несколько охранников в форме спецслужб стояли на фойе здания. В глазах простых людей они были просто охранниками, но в глазах Нин Тао они были боевыми артистами с неплохой внутренней силой.

Охранники у ворот - настоящие боевые художники, насколько глубокой должна быть вода в этой компании?

Однако нетрудно догадаться, что компания, которая может изготовить Дэн Предков для Института биологии при Академии наук, может быть нормальной компанией?

Нинг Тао остановился на перекрестке, ведущем к зданию Бытия, посмотрел на вестибюль здания и тайно сказал в своем сердце: "Эта биотехнологическая компания Бытия, не является ли это версией Huaxia компании "Черный пожар"? Если так, то злые короли, скорее всего, здесь".

Небесная клиника была перенесена в северную столицу, и кто является злым лидером этого места, также стал предметом большой озабоченности для него. На стройплощадке он оставляет Ли Бяо свой номер телефона, намеренно позволяя Ли Бяо связаться с ним, чтобы заработать деньги для клиники - это только одна из его целей, у него также есть еще одна цель, которая заключается в том, чтобы найти подсказки о злых куях.

Во время своего пребывания в Канджо он также нашел злого кая, потому что он спас похищенную школьницу. Всегда есть какая-то связь, или отношения, между злыми и нечестивыми, которые выходят за рамки понимания обычных людей, как король и генерал, генерал и маленький солдат, если вы поймаете правильную лозу, у вас будет шанс поймать злых королей, следуя за виноградной лозой.

После всего лишь паузы Нинг Тао перешла через перекрёсток. Genesis Biotech был за углом, но он не мог войти так.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао очень надеялся, что звонил Инь Мо Лан, но он достал свой мобильный, чтобы узнать, что звонил Ли Бяо.

"Шеф Нинг, могу я спросить, есть ли у вас планы на вечер?" Голос Ли Бяо, очень вежливое чувство.

Нинг Тао сказал: "Свободен, чем могу помочь?"

"Это хорошо, я очень волновалась, что ты не свободен. Вот так, я бы хотел угостить тебя ужином с мастером Нингом, а брат приготовил для тебя немного деревенских блюд, которые тебе определённо понравятся". Голос Ли Бяо.

"Сувенир?" Нин Тао был немного любопытен, он не мог придумать ни одного другого сувенира, достойного его симпатии в этом месте в Бейтоу, ослиная катушка или бобовый сок?

Ли Бяохэй дважды засмеялся: "Разве вы не знаете, когда приходите посмотреть на это, мистер Нин? Где ты, я пошлю своего младшего брата... Нет, я пошлю за тобой преданного водителя моей компании".

Нин Тао сказал: "В этом нет необходимости, дайте мне адрес, и я сам приеду, когда придет время".

"Хорошо, сегодня в шесть вечера, гостиница "Дракон", я перестану давать указания, как только ты приедешь в нашу деревню и поспрашиваешь." Ли Бяо сказал.

"Гостиница "Драконьи ворота"?"

"Это одна из моих отраслей промышленности, работающая в сфере общественного питания и развлечений, и некоторые из знаменитых боссов и гонгов в Северной столице любят приходить ко мне поиграть, и я уверен, что генералу Нингу это тоже понравится". Тогда договорились, не увидимся сегодня вечером."

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я приду".

Завершив звонок, Нин Тао посмотрел на время на своем телефоне, в это время было уже три часа дня. Если он хотел слиться с Особняком Бытия, он был плохо подготовлен и рискнул напугать других. Он думал об этом или сдался, это место не было нормальной компанией, ему нужно было иметь хорошо спланированную и хорошо подготовленную компанию.

Ко мне пришла молодая девушка со школьной сумкой на спине, пятнадцати-шестилетняя, одетая в форму некой школы, с красивым лицом, которое было еще молодым, но грудь у нее уже была переразвита, и она рано вошла в зрелое состояние.

Нин Тао просто взглянул на нее, потом убрал телефон и приготовился идти обратно.

Дева внезапно открыла рот и сказала: "Дядя, можешь дать мне сотню долларов?"

Нин Тао на мгновение замер, думая про себя: "Неужели все дети так прямолинейны? Также в это время он внезапно что-то понял и его нос слегка мигнул.

Молодая девушка уже подошла к Нин Тао, щедро протянув руку, на которой изображен праведник, просящий денег.

Нин Тао горько улыбнулась: "Мисс Танг, это весело?"

Эта пятнадцати-шестилетняя школьница была никем другим, это был не кто иной, как Тан Цзисянь. Очарование Иньской долины, она может превратиться во что угодно, оставив людей беззащитными. Если она была наемным убийцей, посланным Сектой Танг, то только что у нее было несколько шансов выстрелить, прежде чем он заметил ее. Тем не менее, как только она подошла с убийственной аурой, его шестое чувство взял на себя, заставляя его быть начеку. Если он не взял на себя инициативу, чтобы определить ее запах, она может легко приблизиться к нему в маскировке.

Тан Цзисянь убрала руку: "Я знала, что ты придешь сюда, ты действительно это сделала".

Нинг Тао сказал: "Почему ты здесь?"

Тан Цзисянь сказал: "Я наблюдал здесь в течение трех дней, каждый раз, используя другой взгляд. Вчера я даже заходил".

Нин Тао сделал движение в своем сердце, и с послесвечением из угла глаза, он посмотрел на дверной проем особняка Бытия и понизил голос: "Что вы нашли внутри?". Ты не видел моего друга Инь Мо Лана?"

Тан Цзисянь, однако, прошел мимо Нин Тао: "Это не место, чтобы говорить, следуйте за мной".

Нинг Тао кивнул: "Машина с аккумуляторами прямо передо мной, я схожу за ней, а потом мы найдем место, где можно поговорить".

Тан Цзисянь последовал за Нин Тао, как два шага прошли мимо особняка Бытия, а затем уехал на электромобиле Небесного Дао.

Через несколько минут Нин Тао остановился на обочине дороги: "Мы можем поговорить сейчас?"

Тан Цзисянь вышел на заднее сиденье автомобиля с аккумуляторными батареями и в ту же минуту сказал: "Я не видел твоего друга, но нашел эту компанию ненормальной".

Было некоторое разочарование в сердце Нин Тао, он мог сказать, что Биотехнология Бытия не была нормальной даже у двери, он не нуждался в том, чтобы она сказала что-нибудь вообще, но он все равно не двигался и сказал: "Что еще?".

Тан Цзисянь сказал: "Вы не единственный, кто заключил контракт на проект по поиску предков, Genesis Biotech также является подрядчиком и более высоко ценится, вы просто альтернативный вариант".

Даже если бы я отвечал за это, я бы доверился крупной компании больше, чем врачу в клинике, - сказал Нин Тао, - Это нормально. Ну, продолжай."

"Я знаю, что ты хочешь получить ценную информацию, ради того, чтобы ты дал мне Дэна для поиска предков". Настоящим владельцем этой компании был не человек по имени Чжэн Шань, который сидел в офисе генерального директора, а Сон Бэйкун. У него был низкий ключ и он редко появлялся. Его сын, Сонг Сын Пенг, как раз наоборот, очень активный брат-евнух, пользующийся определенным авторитетом в верхних слоях общества Северной столицы". Тан Цзисянь на мгновение остановился и посмотрел на Нин Тао: "Что ты собираешься делать дальше?".

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Я еще не понял, кроме того, ты не сказал мне, что сказала Infiltrate Genesis Biotechnology".

Тан Цзисянь безвременно улыбнулся: "Зачем мне говорить тебе, когда ты когда-нибудь делился со мной своим секретом?"

Нин Тао пожал плечами: "Тогда я изменю вопрос, какова была ваша цель, когда вы отправились в "Руины народа Инь Юэ"? Какое заклинание разблокировать? Каково его происхождение?"

"Не торопись, у меня нет времени угадывать с тобой игры." Сказав это, Тан Цзисянь повернулся и ушел.

Нинг Тао посмотрел ей в спину и прошептал: "Это ты на самом деле самый ненормальный".

В шесть часов вечера Нинг Тао прибыл в эту деревню на западной окраине города на электромобиле Небесного Пути.

Деревня называется Деревня Персикового Цветения, в ней растет много персиковых цветов, а в марте каждый год цветет море цветов. Она также постепенно развивает индустрию сельского туризма, с некоторыми причудливыми ресторанами и гостиницами для приема туристов. Однако по окончании сезона цветения здесь становится холодно, и рестораны и гостиницы закрывают свои двери на следующий март. Только одна открыта круглый год, и это гостиница "Дракон Ли Бяо".

Нет ничего плохого в том, что светская львица управляет гостиницей в стиле дзяньгу.

Почти не спрашивая дорогу, Нинг Тао нашел гостиницу "Ворота Дракона", которая расположена в конце деревни Персик Блоссом и занимает площадь более десяти акров, со всевозможными старинными зданиями, павильонами и павильонами, которые не похожи на гостиницу, а скорее похожи на королевскую резиденцию в древности.

Нин Тао ехал на электрическом автомобиле по Небесной дороге к воротам, к этому времени он убрал из головы вопрос о потере Инь Мо Лана и Тан Цзисяня. Одно за другим, настоящее - не время думать о вещах.

Ворота Dragon Gate Inn были высокими и широкими, окрашенными в красный цвет, панели были инкрустированы медными гвоздями и медными кольцами, а порог находился на высоте не менее фута. По обе стороны от главной двери стояло восемь человек в костюмах, один из которых был большого роста с холодным взглядом на лице.

Рядом с воротами была парковка, на которой было полно автомобилей, некоторые из них - роскошные автомобили стоимостью в миллионы или даже десятки миллионов.

Увидев порог, который был хотя бы на фут выше, Нинг Тао очень застенчиво проехал на электрическом велосипеде "Небесный Дао" на парковку, нашел пустое место, которое нужно было опустить, и направился к воротам.

"Стоп!" Человек в костюме поднял руку, перекрыв путь Нин Тао, и яростно сказал: "Есть приглашение?".

Нинг Тао покачал головой.

"Член?"

Нинг Тао снова покачал головой.

Человек в блокировочном костюме холодно ворчал: "Ты знаешь, что это за место? Это клуб мастера Билла. Ты не член клуба без приглашения. Как ты посмел вломиться туда? Хочешь сломанную ногу или сломанную руку?"

Нин Тао почувствовал себя немного смешно, и догадался, что это "зрелище", которое Ли Бяо специально для него устроил. Сначала напугайте его немного, затем отдайте должное, и что цель Ли Пьяо была достигнута.

Нин Тао сказал: "У меня нет ни приглашения, ни членского билета, что мне делать?"

"Черт, я вижу, ты здесь, чтобы устроить беспорядок! Братья, проявите к нему милосердие!" Человек в блокирующем костюме говорит, чтобы нанести удар.

Группа сильных мужчин в костюмах, некоторые даже сверкали ножами, каждый с порочным взглядом.

"Прекратите!" Был внезапный крик из ворот.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0361 Глава Лонгмен Инн**

Глава 0361 Лонгмен Инн Ли Бяо вышел за дверь, за ним последовала большая группа людей, все они также были одеты в костюмы и галстуки и блестящие черные кожаные туфли на ногах. Среди них был тот, которого Ханако видел в течение дня, также одетый в костюм, человек, который выглядел как мужчина, но не мог спрятать панка в костях.

"Мастер Ли!" Восемь человек в костюмах, которые охраняли дверь, поклонились в унисон и отдали честь.

Ли Бяо вышел на сцену, взяв под контроль всю ауру.

Нин Тао посмотрел на Ли Бяо и из угла его рта появился намек на смех. Он уловил знакомый запах, привычную рутину.

Ли Бяо сурово упрекнул: "Ублюдки! Нинг всегда мой гость, не смейте его оскорблять! Шлёпните себя в рот, и вы остановитесь только тогда, когда Мастер Нинг посчитает нужным сказать вам: "Остановитесь!".

Восемь мужчин в костюмах начали бить себя пощечинами, по-настоящему, и звук пощечин продолжался и продолжался. Один из честных, два удара по углам его рта фактически пролили следы крови.

Ли Бяо подошел к Нин Тао и громко сказал: "Шеф Нин, мне очень жаль, что мужчины ничего не знают, обидели вас. Я только что сказал, что если ты не назовешь это увольнением, они просто продолжат качать и остановятся, когда ты посчитаешь нужным".

Это напоминание Нин Тао о том, что пришло время тебе объявить об увольнении.

PAP.................

Восемь мужчин в костюмах продолжали сильно биться.

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Упс, я вспомнил, я забыл запереть машину, я пойду запираю машину и вернусь".

Он также буквально развернулся и направился к парковке.

Ли Бяо замер на месте, его люди все еще бьют себя по лицу, Нин Тао на самом деле пошел, чтобы запереть аккумулятор автомобиля!

PAP.................

Восемь мужчин в костюмах. Никогда не осмеливался остановиться.

"Хватит!" Ли Бяо отругала.

Восемь мужчин в костюмах, которые дали себе пощечину, давно хотели остановиться, и как только они услышали это, они поспешили остановиться, один за другим закрывая его лицо, а кто-то вытирал кровь из угла его рта.

Хуа Цзы подошел к уху Ли Бяо: "Брат Бяо, я вижу, что этот парень сделал это нарочно, он у тебя под носом".

Ли Бяо холодно ворчал: "Под моим лицом? Неважно, если он даст мне то, что я хочу, скажет что-нибудь, если нет, я хочу его ноги!"

В это время Нин Тао подошел и извинился: "Мне очень жаль, я всегда все терял и заставлял генерала Ли долго ждать".

Ли Бяо не разговаривал с Нин Тао, а вместо этого ругал: "Черт, кто сказал тебе остановиться? Нинг всегда говорит тебе остановиться?"

Восемь костюмов снова подняли руки, готовые дать пощечину.

Нин Тао в панике сказал: "Нет-нет-нет, недоразумение, несколько братьев просто просят несколько слов с места работы, не надо быть таким серьезным, не кури себя снова".

Ли Бяо сказал: "Пока не благодари господина Нинга".

Восемь человек в костюмах поклонились и сказали: "Спасибо, шеф Нинг!"

"Шеф Нинг, пожалуйста." Ли Бяо сделала пожалуйста жест Нин Тао.

Нин Тао улыбнулся: "Шеф Ли, вы хозяин, это только вам подходит".

Ли Бяо взял Нин Тао за руку и улыбнулся, когда шел: "Шеф Нин, мой родной брат не разговаривает с посторонними, мой твой, ты тоже здесь хозяин, пойдем вместе".

После входа в ворота есть дом задом наперёд, а после коридора дома задом наперёд - парадный двор, во дворе которого посажено много цветов и деревьев, построен фальшивый холм, вырыт пруд, держится карп кой-кои, один больше другого. Перейдя по извилистому водному мосту во дворе перед домом, вы попадаете в главное здание гостиницы Dragon Gate Inn, длина которого всего два этажа, но он величественно построен. За этим главным зданием находятся еще несколько зданий, но в данный момент они не видны.

Ли Бяо втянул Нин Тао в зал, который находился прямо посередине лестницы, ведущей на второй этаж, в окружении нескольких наборов столов и стульев, ясного цвета восьми бессмертных столов и стульев Тай Ши, а также древнего аромата. На прилавке был также старинный прилавок с рядом больших винных алтарей, и было неизвестно, содержит ли он вино или нет. В древности это место было похоже на трактир или на одну из тех теплиц, которые любят посещать литературные люди.

Вокруг восьмого столового столика сидели три человека, все они были молодые, одетые в скудную одежду и со свежей стрижкой. По одежде этих трех юношей можно было сказать, что они не были обычными людьми, но по их наручным часам можно было сказать, что они не были обычными людьми. Часы, которые носили эти три молодых человека были либо Patek Philippe или ограниченным тиражом Rolexes, который может стоить миллионы или даже миллионы, что не то, что вы можете себе позволить с небольшими деньгами.

Когда Нин Тао последовал за Ли Бяо, глаза трех подростков случайно собрались, и все трое посмотрели с небольшим сюрпризом и смятением.

Ли Бяо сказал: "Шеф Нин, сегодня вечером, чтобы принять вас, я толкнул большинство моих знакомых, трое вон там все мои друзья, позвольте мне представить вас, познакомиться друг с другом"?

Нинг Тао сказал: "Ладно, я человек, которому больше всего нравится заводить друзей".

Люди здесь хотят знать, что, возможно, непритязательным персонажем является "правильная лоза", чтобы найти злых королей.

Трое подростков встали и пошли этой дорогой, они, очевидно, узнали что-то о Нин Тао из уст Ли Бяо.

Ли Бяо познакомил Нин Тао с тремя молодыми людьми, одного из них звали Цзи Сяофэн, молодой директор компании по недвижимости. Человек по имени Ланг Вэй, чья семья управляет новой энергетической компанией со спиной. Подоплёка.

Ли Бяо представил Нин Тао последнюю молодость в белом костюме, его тон был вежливым: "Это Сонг Чэнпэн, сын мужского пола семьи Сонг".

Когда имя Сонг Ченпенг вошло в уши Нин Тао, его сердце стукнуло, и глаза упали на тело Сонг Ченпенг, который был одет в белый костюм. Перед приездом он услышал это имя из уст Тан Цзисяня, но не ожидал встретиться так скоро, и в таком отдаленном месте.

Сонг Чэнпэн улыбнулся, когда Нин Тао сначала протянул руку: "Шеф Нин, очень приятно с вами познакомиться".

Нин Тао пожал руку Сонг Ченпенгу, улыбка на его лице тоже: "Не за что, это честь - знать кого-то вроде господина Сонга".

Когда он говорил, он тихо пробудил глаза и нос до состояния зрения и обоняния.

Этот Сонг Чэнпэн имел внутреннюю силу на своем теле, и он не был слабым. Лан Вэй и Цзи Сяофэн были обычными людьми, у них была почечная недостаточность на теле. Пуль, которые они всаживают в женские тела, достаточно, чтобы начать войну, но они не слабые.

С первого взгляда, Нинг Тао тоже ничего не пробовал. Когда он встретил Ли Бяо на стройплощадке, он думал, что он простой деревенский хулиган, но когда он встретил здесь этих первоклассных мужчин, было бы ошибкой для него думать о Ли Бяо, как о каком-то деревенском хулигане.

Сонг Чэнпэн все еще смотрел прямо на Нин Тао, его глаза были немного странными.

Сердце Нинг Тао тайно спросило: "Он знает мою личность?"

Если Сонг Чэнпэн знал свою личность, то он мог знать, что сайт рядом с деревней Персик Блоссом был проектной площадкой Академии наук, в конце концов, Биотехнология Бытия также была подрядчиком, и небольшая деятельность могла получить интеллект. Вот где он озадачен, Сон Сын Пэн мог раскрыть свой обман, но почему он этого не сделал?

В этот момент Ли Бяо хлопал в ладоши.

Папа!

После двух хрустящих звуков плита второго этажа внезапно дрогнула, за ней последовало несколько молодых, красивых женщин, спускающихся по деревянной лестнице, которых было так много, что те, кто шел впереди, уже спускались по лестнице в зал, а те, кто шел сзади, все еще ждали в очереди, чтобы спуститься по лестнице, число которых было не менее сотни на виду!

Ни одна из этих женщин, ни одна из них не старше двадцати пяти лет, одна моложе другой, а самая младшая даже заподозрила одного из них в том, что они еще не достигли возраста. Самой большой особенностью, однако, был не их возраст, а их наряды. Они одеты во все саронговые старинные костюмы, но не консервативные, с длинными ногами и руками, затуманенные, как сексуальные кокетливые, так и не теряющие классического темперамента.

Сотни красивых женщин стояли в зале, с длинными ногами и волнами, и сцена была захватывающей.

Эта гостиница "Ворота Дракона" - действительно древний дом молодёжи!

Вероятно, именно по этой причине богатый мальчик из Северной столицы, такой как Сонг Ченпенг, приехал в это отдаленное место.

Ли Бяо улыбнулся и сказал: "Директор Нин, сколько угодно, кто бы вы ни видели, он ваш человек сегодня вечером". Если ты посмотришь на десять, я отправлю все десять к тебе в постель".

Нин Тао немного нахмурился, прежде чем прийти, он угадал много возможных сценариев, но он только не угадал этот перед ним. Все женщины здесь были молодые, красивые и сексуальные, но ни одна из них его не интересовала. Как он мог впервые в жизни провести здесь время, ты шутишь?

Ли Бяо посмотрел на Нин Тао: "Шеф Нин, это ведь не в первый раз, да?"

"Как такое возможно?" сказал Нинг Тао.

Ли Бяо сказал: "Тогда чего ты ждешь, выбирай, я не могу поверить, что здесь так много женщин, что ты даже не можешь увидеть одну из них".

Цзи Сяофэн взглянул на Нин Тао с намеком на презрение в его тоне: "Этот вождь Нин, брат Пьяо оттолкнул так много гостей сегодня, чтобы принять вас, цена не маленькая, вы на самом деле не цените это, это немного много, не так ли?

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Это господин Чжи, я здесь впервые, и я не знаю правил, так что вы приходите и говорите мне, что мне нужно сделать, чтобы меня приняли"?

Цзи Сяофэн холодно посмеялся: "Все еще притворяешься?"

"Шеф Нинг, вы должны выбрать одно из того, что вы скажете, иначе это действительно не имеет смысла." В голосе Ли Бяо уже есть немного огня, он делает такую большую сцену, Нин Тао не выбирает ни одной, его план не может быть выполнен, и перед тремя богатыми второго поколения лицо немного слишком много.

Глаза Нинг Тао подхватили девушку в старинном костюме и, наконец, остановились на девушке очень юного возраста. Девочке было всего пятнадцать или шесть лет, и ее тело не было полностью развито. Когда он посмотрел на нее, она немного нервничала и робко опустила голову, не осмеливаясь смотреть ему прямо в глаза.

Нинг Тао указал на девушку: "Только она".

Ли Бяо прошел мимо глаз и засмеялся: "Я не ожидал, что господин Нин будет хозяином этого пути, эта девушка просто взята мной, еще не созрела, и не служила никому, вы можете видеть с первого взгляда, что это оригинальный товар, мощный, мощный".

Нинг Тао просто улыбнулся и ничего не сказал. Он определенно не приказывал девушке, потому что она была несовершеннолетней, или что-то вроде оригинала, но он видел следы слез по углам ее глаз, и страх в ее глазах.

Ли Бяо подал знак: "Иди сюда".

Девушка пришла сюда, кусая губу, глаза слезящиеся.

В это время Сонг Ченпенг подошел к Лан Вэй и прошептал что-то.

Лэнг Вэй кивнул.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0362 Аплодисменты обществу**

0362 Глава Аплодисменты Обществу "Скажи шефу Нингу, как тебя зовут?" Ли Бяо ожесточенно сказал девушке.

"Шеф Нин, меня зовут...... Сяо Цуй". Голос девушки маленький.

Ли Бяо внезапно толкнул Сяо Цуй в объятия Нин Тао и засмеялся: "Обслужив господина Нина с комфортом, я отдам тебя господину Ниню, как маленького, поедая ароматную и пикантную пищу на всю жизнь".

Сяо Цуй укусила ее за губу и кивнула.

Сонг Чэнпэн, Цзи Сяофэн, Лан Вэй, все три здесь "хит", а число большое, три просто манят, большая группа девочек в старинных костюмах пошла в сторону, обнимая талию, держась за руки.

Древние костюмированные девушки, которые не были выбраны, тоже не спустились вниз, а вместо этого устроили шоу для нескольких человек в Нинг Тао. Некоторые учатся ходить на шоу Вими, подиумный профессионал. Некоторые из них танцуют на шесте, с кокетливым танцем. Были также веселые выступления, игроки guzheng, воздуходувки, пипа-игроки, эрху-игроки, все очень хорошо играли и пели. Есть также те, кто пишет и рисует кистью, те, кто читает поэзию Тан и поэзию Песни, те, у кого есть уравновешенность и талант. Есть даже скетчи, некоторые из них играют древних ученых и пристают к молодым женщинам перед несколькими зрителями.

Не говоря уже ни о чем, с возрастом и красотой этих "официантов" в "Дракон Инн", и их талантом, нет недостатка в бизнесе в этом клубном доме, и доход уж точно не низкий.

Сердце Нин Тао втайне сказало: "Это будет так скрытно, и гости, которые приезжают - богатые и знаменитые Северной столицы, их доходы, безусловно, будут огромными". Этот Ли Пьяо управляет таким клубом, и все же он приезжает на место, чтобы ограбить песочный и цементный бизнес, это немного теряет очки, не так ли? Может ли быть, что он не истинный владелец этого места, а человек, который показывает людям это место?"

У трех братьев был свой путь, и они отпустили, как и женщины, которые служили им.

Только Нин Тао сидел честно и смотрел шоу, даже не прикасаясь к руке Сяо Цуй.

Поиграв некоторое время, Сонг Чэнпэн подмигнул Лан Вэй.

"Мастер Нинг, давайте выпьем." Ланг Вэй протянул бокал вина в руке к Нин Тао.

Нин Тао на мгновение кликнул бокалом с Лан Вэй, а затем вылил вино из бокала.

Вино красного цвета, с этикеткой Chateau Lafite, а урожай 1998 года, который на первый взгляд является хорошим вином, стоящим больших денег. Но во рту Нин Тао почувствовал, что он не сильно отличается от десятков долларов за бутылку "Великой стены", Чжан Юя или чего-то в этом роде.

Ланг Вэй смотрел, как Нин Тао пьет вино из своего бокала, но он его не пил, все равно смотрел на Нин Тао странным взглядом.

В Китае, стране с глубокой винодельческой культурой, не так просто, как не уступить, это просто спровоцировать.

Ли Бяо нахмурился: "Мастер Ланг, все друзья, это было бы неправильно с вашей стороны".

Ланг Вэй засмеялся: "Брат Пьяо, ради того, чтобы повеселиться у тебя дома в это время, я делаю тебе одолжение с добрым сердцем".

Ли Бяо замер на мгновение: "Помогите мне? Мастер Лэнг, что вы имеете в виду?"

Ланг Вэй указал на Нинг Тао и сказал: "Этот человек, как вы думаете, похож на босса компании? Я вижу в нем лжеца, который играет с тобой."

Ли Бяо пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Нин Тао, его голос остыл: "Шеф Нин, это то, что он сказал правду?"

Нин Тао сказал слабо: "Что за спешка, его слова, очевидно, не закончены, вы слушаете его закончить их первым".

Ли Бяо был в ярости, внезапно пощечина по лицу Сяо Цзюй, который сидел рядом с Нин Тао, ругался: "Какого черта ты все еще ждешь? Налей вина!"

Эта пощечина была настолько сильной, что на лице Сяо Цуй мгновенно появился след от пощечины. Очевидно, что она была ранена и шокирована избиением, и слезы катились по ее глазам все сразу, но она не осмелилась кричать, поспешно вытерла это задней части руки, а затем встала и взяла бутылку, чтобы налить вино для Нин Тао.

Глаза Нинг Тао остыли. Чем отличается от пощечины бедной девушки перед ним, хозяином Небесной заставы, делающей зло и издевающейся над слабыми?

Тем не менее, никто не заметил изменений в его глазах.

Но даже заметив это, эти люди будут пренебрежительно относиться.

"Что этот вождь Нинг, я слышал, что у вас есть недвижимость рядом с этой деревней с инвестированием миллиардов долларов, я не знаю, какие там все акционеры, говорите и слушайте, может быть, я все еще знаю". В голосе Лэнг Вэя был оттенок флирта.

Нин Тао, однако, посмотрел на Сяо Цзюй и сказал с беспокойством: "Больно?"

Сяо Цуй в панике покачала головой: "Не больно... не больно".

Ланг Вэй холодно хрюкнул: "Напротив, вы говорите, брат Цзи тоже здесь, его семья специализируется на развитии недвижимости, почти все в риэлторском кругу знают друг друга, не смейте говорить, что это потому, что никто не инвестировал вообще, так?"

Ли Бяо холодно посмотрел на Нин Тао, как будто ждал, когда он заговорит.

Нин Тао, однако, поднял свой бокал вина и сделал глоток.

"Это генерал Нинг, сейчас условия доступа для занятия недвижимостью очень высокие, я случайно занимаюсь этим бизнесом, вы сказали, что хотите заняться многомиллиардным строительным проектом в этом отдаленном месте, при всем уважении, я в это совсем не верю. Кто бы бегал сюда, чтобы купить здание, если бы действительно было несколько человек, которые вложили миллиарды для вас, то я действительно сомневаюсь, что эти люди имеют свои головы в облаках".

Нин Тао сделал еще один глоток вина, как будто он не саркастично и не допрашивал должным образом, а скорее слушал радио.

Лицо Ли Бяо становилось все более мрачным: "Шеф Нин, они говорят правду?"

Нин Тао улыбнулся безумно: "Слухи останавливаются на мудрецах, и я думаю, что ты мудрец".

Когда он говорил, он наблюдал Сонг Чэнпэн с оставшимся светом от угла глаза.

До сих пор Сонг Чэнпэн не произнес ни слова против него и оставался неподвижным, наблюдая за игрой. Он самый сильный, но прячется в конце, и он очень умный.

Бах!

Ли Бяо внезапно ударил по столу "Восемь бессмертных" и суровым голосом сказал: "Вождь Нин, я должен дать тебе лицо, я здесь женщина, которую ты тоже играешь, я здесь лучшее вино, которое ты тоже пьешь, это также время, чтобы показать твою искренность". Как я уже сказал, я заключил контракт на гравий, цемент и земляные работы для вашего многомиллиардного здания, и мы подпишем контракт прямо сейчас!"

Древняя женщина в костюмах подняла портфель, открыла его и вытащила из него три контракта.

У Ли Бяо все было готово.

Нин Тао, однако, даже не взглянул на контракт перед ним, а сказал Сяо Цзюй рядом с ним: "Сяо Цзюй, откуда ты"?

"Я........" Сяо Цуй собирался сказать, но она, казалось, что-то поняла и, взглянув на Ли Бяо, обнаружила, что Ли Бяо злобно смотрел на нее, поэтому она сразу же закрыла рот.

Нин Тао сказал: "Не бойся, я знаю, что в твоем сердце есть невыразимая горечь, это также судьба, с которой мы встретились здесь сегодня, я готов помочь тебе, и тебе просто нужно снова быть храбрым". Скажи мне, где твой старый дом?"

У Сяо Цуй подергались губы, и она, наконец, набралась смелости сказать "Шаньси".

"Как ты сюда попал?" Нинг Тао снова спросил.

Ли Бяо внезапно встал и ударил по маленькому животу Сяо Цуй. Но, не дожидаясь, пока его нога ударит по маленькому животу Сяо Цзы, рука вдруг протянула руку и схватила его за лодыжку, его нога как будто была заперта каменным замком, не имея возможности войти или вырваться на свободу.

Рука, это была рука Нинг Тао, кто еще, кроме него, мог бы помочь слабой маленькой девочке?

Ли Бяо заревел: "Не смей..."

Прежде чем Ли Бяо смог выкрикнуть слова убийцы, Нин Тао внезапно толкнул руку вперед, и тело Ли Бяо внезапно потеряло равновесие и упало на землю.

Трое богатых братьев-мужчин застыли на месте, они, казалось, никогда не думали, что Нин Тао осмелится нанести удар на территории Ли Бяо.

Нин Тао толкнул Ли Бяо на землю, но даже не удосужился посмотреть на него, как он снова сказал Сяо Цуй: "Я хочу забрать тебя отсюда, я заберу тебя, если ты захочешь пойти со мной, никто не сможет тебя остановить".

Вдруг Клэри встала со стула и встала на колени перед Нин Тао, схватив его за штаны и заплакав: "Дядя, помоги мне, меня обманом заставили прийти сюда.

Нин Тао протянула руку и схватила её за руку, посылая проблеск духовной энергии в своём теле и из него: "Только потому, что ты так назвал меня дядей, я заберу тебя отсюда, несмотря ни на что, и отправлю тебя домой".

"Какой рот!" Ли Бяо, который только что встал с земли, закричал: "Братья, закройте дверь и скопируйте ребят!"

Десятки мужчин в костюмах вылились в дверной проем вестибюля гостиницы "Драконьи ворота", и дверь захлопнулась.

Сотни древних женщин в костюмах карабкаются на верхний этаж, среди них должны быть люди, которых обманом заставили прийти сюда, но битва перед нами, которые до сих пор осмеливаются верить, что Нин Тао может им помочь?

Иногда, когда вы находитесь в трудной или отчаянной ситуации, если кто-то передает вам веревку, вы сначала должны иметь мужество, чтобы схватить его и подняться вверх. Если у тебя даже не хватает смелости, кто может тебя спасти?

Только Сяо Цуй остался позади, стоял позади Нин Тао, дрожал.

Ли Бяо уставился на Нин Тао с яростным выражением: "Черт, оказывается, ты играешь со мной с самого начала, хорошо, хорошо, сегодня вечером я убью тебя, или тебя не назовут Ли! Братья, давайте сначала сломаем два!"

Хуа Цзы внезапно бросился вверх, и с волной руки, он разбил стальную трубу в руке к голове Нин Тао.

Нин Тао не уклонился, он просто посмотрел на Хуа Цзы, ни одного выражения на его лице.

Бах!

Стальная труба врезалась в голову Нин Тао и снова высоко подпрыгнула в скучный стук, создавая впечатление, что она не врезалась в голову человека, а наоборот, врезалась в шину.

Стальная труба отскочила, но мозг Нинг Тао даже кусок кожи не сломал.

"Я не верю, что не могу забить тебя до смерти!" Хуа Цзы отругала и внезапно подпрыгнула, схватив обеими руками стальную трубу и хлопнув ею вниз по направлению к голове Нин Тао.

"Не..." закричал Сяо Цуй в тревоге.

Бах!

Стальная труба снова врезалась в голову Нин Тао, большая сила, более жестокое нападение, но результат был тот же, его голова даже не разбила кусок кожи. На самом деле, ни один волосок не был разбит.

В коридоре была мертвая тишина.

Глаза Песни Чэнпэн сузились в линию, и в тот момент из его глаз выскочила линия сущности.

Нинг Тао внезапно усмехнулся: "Хватит с тебя?"

Только тогда Хуа Цзы пришел в себя, и он растоптал назад, крича: "Вперед! Взять его!"

Большая группа светских мужчин в костюмах набросилась на Нинг Тао.

Нет ничего, что палка не может решить для социального человека, а если и есть, то их десятки.

Не говоря уже о том, что у них есть ножи.

Улыбка на углу рта Нинг Тао, однако, стала еще сильнее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0363 главы, для всех типов людей в доме.**

0363 Глава, специализирующаяся на всевозможных домашних людях Секунду назад Нинг Тао все еще стоял там с улыбкой на лице, а секунду спустя его поглотила толпа. Палки взлетели, и звук тупых инструментов, поражающих плотью, зазвонил, как будто они бьют в барабан.

"Борись! Борись! Пристрели его!" Ли Бяо рычал от волнения, его глаза были наполнены божественным светом, похожим на зверя.

Он пытался изобразить себя порядочным бизнесменом, даже просил своих людей быть вежливыми и обращать внимание на счетчик, но забыл одну вещь, и это была его человечность. Он был человеком плохим до мозга костей, и это не могло измениться, независимо от того, как хорошо одет или вежлив он был в своем костюме.

Внезапно, с приглушенным звуком, человек с ножом вылетел из толпы, сломался и упал на землю, кровь шла из его рта и носа, без сознания.

Сразу же после этого, человек выбрасывается с "поля боя" рукопашного боя, и сцена, как бой подушкой, не с человеком, но с подушкой.

Но в мгновение ока те, кто избивают его, лежа на земле, не в счет, а те, кто еще может двигаться, все скребутся назад, ползут назад, боятся подойти к нему!

Неуязвимый вентилятор танцует в воздухе и летает, как птица. При раскладывании короткий нож и кинжал блокируются, и острое оружие не ломается. Когда он был закрыт, он пронесся сквозь тысячу армий, летая с кровью и зубами, где бы он ни проходил. Зубы, которые он выбил, не говоря уже о тех, что во рту, были, по крайней мере, сотней только на земле! Там десятки ребер, по крайней мере, которые были сломаны им!

Скорость кошачьего кулака, твёрдые кости нерушимого веера, кто может сломать этих социальных подонков?

"А..." Хуа Цзы издал безумный рев, помахал рукой и бросил кинжал в Нинг Тао.

Ничего себе!

Неразрывной вентилятор открыт.

Свистящий кинжал ударил ножом в лицо веера, затем упал на землю, лицо веера, похожее на бумагу, даже следа ножевых ранений не осталось.

Ханако повернулся и начал бежать.

Один шаг под ногами Нин Тао, и весь человек выстрелил из пушки, громким стуком врезавшись в спину Хуа Цзы.

С жалким криком Ханако упал на землю и сполз на землю к Ли Бяо.

Нин Тао пошёл по направлению к Хуа Цзы.

Ли Бяо, однако, как будто не слышал своего голоса, все же посмотрел на Нин Тао глухим взглядом. Боюсь, что его чувства в данный момент сложнее, чем тригонометрия, он думал, что у него есть шанс выиграть, но в тот момент, когда он увидел это, он все ушел.

Цзи Сяофэн и Лан Вэй чувствовали себя не лучше, чем Ли Бяо, и буквально минуту назад они действительно хотели убедить Ли Бяо, что достаточно сломать Нин Тао две ноги, чтобы на самом деле не приводить к человеческой жизни. Но, к моему удивлению, всего несколько секунд спустя все люди Ли Пьяо лежали на земле! Зубы по всему полу, кровь по полу!

Песня Chengpeng была самой сочиненной, но он не мог скрыть шок и трепет в своих глазах.

Как раз в такой момент оцепенения Нин Тао перешел на сторону Хуа Цзы.

Ли Бяо проснулся, как во сне, и поспешил отступить.

Нин Тао тоже не пошел за Ли Бяо, он сказал: "Брат Хуа Цзы, пожалуйста, поднимите голову немного выше и поверните лицо немного в сторону, в этом случае вам станет лучше".

Это такой вежливый социальный человек, который стучит зубами и предлагает своей совести позировать, чтобы ему стало легче, когда его бьют.

"Нет... нет..." Ханако сильно покачала головой.

Нин Тао хлопнул ногой о лодыжку Хуа Цзы.

"А!" Ханази издал крик тревоги, ему показалось, что его ноги сбил водитель ворса, и его кости были разбиты!

Нин Тао мягко прошептал: "Брат Хуа Цзы, ты меня хорошо слышишь, пожалуйста, подними голову немного выше и поверни лицо немного в сторону".

"Пожалуйста...................................." До того, как мольба была закончена, нога Нин Тао снова наступила на лодыжку Хуа Цзы. Этот действительно сломан.

Нин Тао снова прошептал: "Брат Хуа Цзы, пожалуйста, поднимите голову чуть выше, вы меня хорошо слышите?"

Где бы Hua Zi все еще осмелился умолять о пощаде, он жестко поднял его голову немного и также повернул его лицо боком к Ning Tao. Он не осмелился посмотреть на Нин Тао, он закрыл глаза и слезы упали один за другим.

Как раз в тот момент, когда Хуа Цзы позировала, неуязвимый фанат в руке Нин Тао жестоко дрогнул.

Бах!

Как только у Ханако отвалилась голова, выстрелила дюжина зубов. Все его существо также выскользнуло в направлении небьющегося вентилятора, врезавшись в ножку стола восьми бессмертных, прежде чем остановиться.

Ли Бяо сбежал за стойку.

Цзи Сяофэн и Лан Вэй не двигались и отступили к двери, а также неоднократно подмигивали Сун Чэнпэну, предлагая ему бежать.

Сонг Чэнпэн не двигался, потому что знал, что ему некуда бежать. Просто скорость, которую Нин Тао активировал в тот момент только что, даже его уважаемый Мастер не смог этого сделать!

"Не торопитесь, вы оба." Нинг Тао сказал.

Ноги Цзи Сяофэна и Лан Вэя мгновенно дрожали, закрепились на земле и не могли двигаться.

Однако, в конце концов, он был благородным братом-мужчиной, и Ланг Вэй последовал за ним: "Чего ты хочешь"? Мы не связывались с тобой".

Цзи Сяофэн также сказал: "Мой дядя - суперинтендант, если вы осмелитесь причинить нам вред..."

Ух ты!

Неуязвимый Вентилятор внезапно прилетел обратно и разбил стуком в рот Цзи Сяофэна. Из рта Цзи Сяофэна в одно мгновение вылетел зуб резец и кровь, другие также были разбиты о землю.

Нин Тао мягко сказал: "Господин Чжи, вы продолжаете говорить, что ваш дядя - начальник полиции, если я причиню вам вред, что тогда будет?"

В коридоре была мертвая тишина.

Цзи Сяофэн так хотел умереть, что отважился сказать хоть слово. Нинг Тао вырубил не только один из своих резцов, но и свое достоинство и уверенность в себе. На протяжении многих лет он был высокомерен и доминирует, и когда он попадает в неприятности, его дядя, который является суперинтендантом, почти может справиться с этим. Но в этот раз он не смог с этим справиться.

Глаза Нин Тао переместились на тело Ланг Вэя, его тон остался безупречным: "Мистер Ланг, пожалуйста, возьмите мой поклонник, спасибо".

Ланг Вэй пожимал плечами, мистер Нинг, это необходимо? Ты вытащишь нас отсюда сейчас же, и мы притворимся, что ничего не случилось. Если ты будешь настаивать на этом, у тебя будут неприятности".

Нинг Тао сказал: "Подними его".

Ланг Вэй холодно посмеялся: "Ты можешь ударить меня, но я не сдамся". Думаю, ты тоже не знаешь, кто я, что у меня есть в семье".

Нинг Тао подошел к Ланг Вэй.

Сонг Чэнпэн наконец-то заговорил: "Господин Нин, его старший дядя служит в армии и является старшим офицером, пожалуйста, успокойтесь". Я думаю, что ты немного не в себе, так что давай просто оставим все как есть".

Эта насмешка на углу рта Лан Вэя была еще толще, он отличался от Цзи Сяофэна, его энергия была больше, он действительно не верил, что Нин Тао осмелился относиться к нему так же, как он относился к Цзи Сяофэну.

Нин Тао перешел на сторону Цзи Сяофэна и взял небьющийся вентилятор перед тем, как идти в сторону Лан Вэя. На его лице не было ни малейшего выражения, а глаза были пугающе холодными.

Ланг Вэй немного нервничал: "Не валяй дурака!"

Нин Тао остановился перед Ланг Вэй: "Кто-то из твоей семьи - офицер в армии, да?"

Ланг Вэй сказал: "Чен Пенг, вызови полицию!"

Сонг Ченпенг не двигался.

Нинг Тао сказал: "По твоим словам, кто-то из твоей семьи - старший офицер, я действительно попаду в неприятности, если ударю тебя".

Лэнг Вэй вздохнул с облегчением: "Хорошо, что ты понимаешь".

Нин Тао сказал: "Но чем больше это происходит, тем больше я должен тебя бить".

"Ты... что ты имеешь в виду?" Лэнг Вэй подозревал, что он ослышался.

Нин Тао внезапно ударил Лан Вэя по лицу пощечиной, и с глухим звуком, один из зубов Лан Вэя выплеснулся из его рта, красивое лицо, которое внезапно изменило форму.

Но это только начало.

Нин Тао приземляет удар на маленький живот Лан Вэя, посылая Лан Вэя летать живым!

Ланг Вэй пролетел несколько метров, прежде чем сильно приземлиться на землю, он попытался встать, но через некоторое время снова упал. Его голова жужжала, и даже в это время он все равно не хотел верить, что Нин Тао осмелился так его ударить!

Тем не менее, он не знал, что в состоянии злого лица Нин Тао, он не сказал, что переезд, что офицер старший дядя хорошо, переезд будет только хуже бить.

Владелец клиники, который ходит между добром и злом, наказывает зло и пропагандирует добро, а тот, кто запутался во зле, Нинг Тао накажет его, кто бы за этим ни стоял!

Нин Тао пошла по направлению к Сонг Ченпенг.

Сонг Чэнпэн горько улыбнулся: "Господин Нин, вы ведь даже не будете со мной драться? Я ничего не говорил".

Шестое чувство внезапно пробуждается, и внезапно возникает чувство кризиса.

Бах!

Выстрел прозвучал.

Ничего себе!

Неуязвимый вентилятор в руке Нин Тао отскочил и заблокировал грудь.

ДИНГ!

Деформированная боеголовка упала на землю.

Вентилятор поймал пулю, а Сонг Ченпенг был ошарашен.

На самом деле, так же, как Нин Тао шел навстречу ему, его сердце все еще не сильно боялось, он не был похож на тех двух богатых братьев евнухов, он был настоящим боевым художником с внутренней силой. Он также решил, что как только Нин Тао нанесет удар против него, он будет использовать все, что он научился, чтобы бороться с Нин Тао. Но когда он увидел, что Нин Тао на самом деле получил пулю от вентилятора, он даже не осмелился иметь идею бороться с Нин Тао в своем сердце.

Бах, бах, бах!

Непрерывная стрельба.

Нин Тао пошел по стопам и прыгнул, и небьющийся вентилятор в его руке поймал левый и правый, и одна пуля упала на землю.

"А! Убью тебя!" Ли Бяо бросился из-за стойки, нажимая на курок, когда он заряжал в Нин Тао. Он сошёл с ума и хотел только смерти Нинг Тао.

Щелкни, щёлкни!

У Ли Бяо кончились пули в пистолете.

Ничего себе! Бабочки, как правило, порхали в воздухе, и небьющийся вентилятор, который блокировал пулю, закрывал ее. Нин Тао сжал небьющийся вентилятор и подошел к Ли Бяо, ни малейшего выражения на его лице.

Ли Бяо внезапно бросил пистолет, набросился и преклонил колени на землю, на его глаза пришли слезы: "Брат... кто ты такой... твой старик - благородный человек...".

Нин Тао остановился на стороне Ли Бяо, и неуязвимый вентилятор в его руке сильно подернулся. Голова Ли Бяо сломалась, и из деформированного рта вырвался полный рот. Не дожидаясь, пока его голова полностью перевернется, Нин Тао сзади ударил его снова приглушенным глухим глухим звуком, а затем упал вяло на землю.

Нин Тао сказал: "Сяо Цуй, позвони всем этим девушкам наверх и скажи, чтобы не звонили в полицию".

Сяо Цзюй, однако, все еще был свернут в углу лестницы, дрожа в дрожь.

Нин Тао снова закричал: "Сяо Цуй, все в порядке, иди, отведи девочек наверх и скажи, чтобы они не звонили в полицию".

Затем Сяо Цуй вернулась к своим чувствам, в панике поднялась с земли, затем побежала вверх по лестнице, после двух шагов остановилась, оглянулась на Нин Тао и сказала: "Дядя, они не могут позвонить в полицию, потому что у нас нет мобильных телефонов".

Нинг Тао засмеялся: "Давай, давай, позови их всех".

"Хмм!" Сяо Цуй похоронила голову и побежала наверх, звук стуков стуков, эхом пробивающихся сквозь пространство.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0364: Издевательства слишком много**

0364 Глава 0364 Издевательства Слишком много Все девочки были вызваны сверху Сяо Цзюй и стояли в сгрудине, кровь в коридоре, зубы и избиватели, которые упали на пол и плакали от боли, все это заставляло их нервничать и бояться. Они не знали, что будет дальше, и никогда не брали свою судьбу в свои руки.

Сяо Цуй отличался от них.

Сяо Цзы подошел к избивателю, который упал на землю и завопил, и внезапно ударил его по ногам. Затем второй удар, третий удар, в то время как пинки и проклятия: "Я сказал тебе ударить меня! Я сказал тебе прижечь меня сигаретой! Ты ублюдок!"

Избиватель сжимал тело, как креветка, и не осмеливался сопротивляться. Если бы Нин Тао здесь не было, если бы Сяо Цзы осмелился сделать это с ним, он бы замучил ее так сильно, что она не могла умолять о смерти, но Нин Тао стоял в этом зале, и он даже не осмелился думать о мести.

Нин Тао сказал: "Сяо Цуй, все в порядке, иди сюда и сделай мне одолжение".

"Дядя, что ты хочешь, чтобы я сделал?" Сяо Цуй подошел.

Нин Тао достал свой мобильный телефон и передал его Сяо Цуй: "Подожди, ты спроси у своих сестер, как они сюда попали, через что они сюда попали, а потом с помощью моего телефона заснял это на пленку".

"Добрый дядя". Сяо Цзы с радостью принял задание, которое Нин Тао поставил перед ней.

Нинг Тао позвонила ей: "Подожди".

Сяо Цуй повернулся: "Дядя, есть еще что-нибудь, что ты хочешь?"

Нин Тао сказал: "Это, пожалуйста, не называй меня дядей".

Сяо Цуй выплюнула язык, за которым последовал еще один кивок: "Хмм, брат Нин, это нормально так называть?"

Нинг Тао улыбнулся и кивнул.

Сяо Цзы пошёл спросить сестёр, но никто не осмелился говорить, и тот, кто подошёл к Сяо Цзы, отступил от неё.

Нин Тао сказал: "Я знаю, что ты боишься репрессий, но посмотри, каковы сейчас эти люди, которые тебя угнетают, разве у тебя еще не хватает мужества, чтобы выступить и дать показания против них? Я знаю, что некоторых из вас здесь похитили и заставили добровольно приехать сюда, чтобы зарабатывать на жизнь, и кто бы это ни был, если вы готовы выступить и дать показания против этих людей, я дам ей сто тысяч долларов в качестве компенсации".

"Это правда, что ты говоришь? Вы готовы нам заплатить?" Девушка подошла и спросила.

Сотни девушек, были ли они похищены, чтобы приехать сюда, или приехали сюда добровольно, сто тысяч долларов на человека, это десятки миллионов долларов, неизбежно некоторые люди заподозрят, что Нин Тао лжет им.

Нин Тао не вернулся к вопросу девушки, а сказал Сонг Чэнпэн: "Послушайте, господин Сонг, сколько денег вы собираетесь пожертвовать?".

Пожертвовать?

Песня Chengpeng замерла на мгновение, чудовищная ярость варится в его сердце. В этом кругу северной столицы даже Сэмюэль Ки Бинг не осмеливался так с ним разговаривать. Не говорите, что он угрожал пожертвовать, но любой, кто не сдастся, это плохо кончится. Но теперь Нин Тао не только не дал ему ни малейшего лица, но даже снял всю свою гордость и достоинство и наступил на него!

А как насчет этого?

Нин Тао подошел к Сонг Чэнпэн: "Вы можете подумать, что вы сильнее их, а силы, стоящие за вами, сильнее. Но я говорю тебе, на моем месте, ты такой же, как они. Не думайте, что я не знаю, что вы спровоцировали Лэнг Вэя разоблачить меня, вы спрятались и ждали, что я могу предложить. Если хочешь посмотреть, я сыграю для тебя, ты ведь даже билеты на спектакль не купишь, да?"

Сонг Чэнпэн жестко сказал: "Я все еще в том же духе, тебе обязательно так делать? Для этих женщин? Или ради чего? Есть цена за то, чтобы что-то делать, и я призываю вас подумать об этом еще раз, иначе есть расходы, которые вы не можете себе позволить".

Тело Нин Тао внезапно вскочило, и в нескольких метрах от него он был мгновенно брошен за спину, и его нога сильно ударилась ногой о маленький живот Сонг Чэнпэна в тот момент.

Сонг Чэнпэн задушил ворчание, и весь человек взлетел с земли, как пушечное ядро, и врезался в стол из восьми бессмертных. Стол был опрокинут, и он упал на пол. Он прыгнул с земли с карповой дракой, но за ним вылился полный рот крови. Его дантянин страдал от сильной боли при перевороте реки, и уже не было возможности собрать внутреннюю силу, которой он когда-то так гордился!

Нин Тао холодно сказал: "Не думай, что я не посмею тебя ударить, я испорчу тебе кунг-фу, еще один удар, ты уверен, что хочешь посмотреть шоу?"

Сонг Чэнпэн имел лицо страха, как боец, он не боялся быть побежденным, но Нин Тао сказал, что он может легко разрушить свои боевые искусства, он боялся: "Я жертвую... три миллиона".

Нинг Тао подошел к Лэнгу Вэй: "Господин Лэнг, сколько вы жертвуете?"

"Я... я пожертвую три миллиона". Ланг Вэй Шен боялся, что Нин Тао подойдет к нему и даст ему еще один.

Нин Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Цзи Сяофэна: "Господин Цзи, оба ваших друга пожертвовали три миллиона, сколько вы дали?"

Цзи Сяофэн дрожащим голосом сказал: "Я тоже пожертвовал три миллиона".

Нин Тао подошел к Ли Бяо, который упал на землю, схватил его за волосы и вытащил с земли: "Остальной миллион ты жертвуешь".

Нин Тао отпустил волосы Ли Бяо и снова сказал девочкам: "Отныне, кто бы ни разоблачил, идите к четвёртым, дайте им номер счёта, и они дадут вам 100 000".

Девочки пытаются найти Сяо Цюй и разоблачить улики, уличающие Ли Бяо и его людей.

Нин Тао подошел к столу из восьми бессмертных и сел, положив маленький сундук с лекарствами на столешницу и вытащив бамбуковый набросок из бухгалтерской книги и стопку палочек с клиническими рецептами. Я также вытащил немного марли, стерилизованного йода и других вещей и положил их на стол.

Все собрали глаза на Нинг Тао и вещи, положенные на стол Восемь Бессмертных, пара удивленных глаз, один из которых упал только на подбородок земли.

Кто бы мог подумать, что господин Нин, сбивший с ног десятки людей, проигнорировавший репрессии могущественной семьи и стремившийся спасти этих девушек, на самом деле был врачом!

Нинг Тао сказал: "На что ты смотришь? Правильно, я врач, и один за другим вы меня четко слышите, и кто бы я ни звонил, приходите и лечитесь".

"Ты... ты на самом деле врач?" Голос Лэнг Вэя, подкрашенный унижением. Он уже представлял себе Нин Тао как сына супер-крупного человека, или супер-сильного преступника, который пренебрег законом, но не ожидал, что человек, который ударил себя в голову свиньи, был врачом, а теперь он даже хочет лечить людей!

Он сумасшедший?

Цзи Сяофэн тоже чувствовал это в своем сердце, но он не осмелился сказать это.

Нин Тао не проигнорировал Лан Вэя, а после подготовки открыл рот и крикнул: "Ли Бяо, ты будешь первым".

"Я... я отпущу это." Где бы Ли Бяо осмелился подойти к Нин Тао, и он не поверил бы, что Нин Тао искренне беспокоился о своих травмах и хотел его вылечить.

Нин Тао вытащил лезвие Затмение из маленькой груди медицины, и с плавными качелями, спинка одного из стульев Таи Мастер рядом с ним была разрезана пополам с щелчком мыши. Потом он посмотрел на Ли Бяо.

"Я, я пойду к врачу". Ли Бяо подполз, дрожал и шел по направлению к Нин Тао.

Нин Тао холодно сказал: "Ты ходишь так медленно, какой смысл иметь две ноги"?

Услышав это, ноги Ли Бяо стали хромать и чуть не упали, а после стабилизации формы он ускорил темп и перешел на сторону Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Сядь и протяни руку".

Ли Бяо сел и протянул руку, нервно глядя на Нин Тао. Никогда в жизни он не думал, что будет еще один такой день, когда персонаж, который обычно бегает без дела и должен избегать любого, кто его увидит, сегодня не только бьют по свиной голове, но и дразнят, как дурак!

Нин Тао схватил Ли Бяо за руку и положил ее на бамбуковую тетрадь учетной книги, а затем дал Ли Бяо пульс. Номер пульса был просто притворство, его целью было увидеть, какой диагноз бухгалтерская книга Бамбук Джейн дал Ли Бяо.

Через несколько секунд Нин Тао отпустил запястье Ли Бяо, и Ли Бяо поспешно убрал руку.

Нинг Тао не открыл бамбуковый набросок бухгалтерской книги, а вытащил небесную иглу: "Протяни лицо, это твое лицо нуждается в иглоукалывании".

"Я.............................................................................................................................................." Ли Бяо собирался заплакать от пыток.

Другая рука Нинг Тао снова подняла лезвие затмения: "Иглоукалывание или хирургия, вы выбираете то же самое".

"Иглоукалывание". Ли Бяо растянул свое опухшее, поросеночное лицо.

Как только Нин Тао проткнул иглу, намек на зло ци в тот же миг проник в тело Ли Бяо через Небесную Иглу. Но только очень слабый намек на злой умысел, который не убил бы Ли Бяо, а сделал бы его больным и несчастным.

Нинг Тао снял с неба иглу и сказал: "Ну, лечение окончено, если тебе нездоровится в будущем, приходи ко мне". Конечно, сначала ты можешь поехать в большую больницу, и если они не смогут тебя вылечить, ты можешь вернуться ко мне".

"Да, да, спасибо, Нинг...... Доктор". Ли Бяо ни на секунду не захотел задерживаться рядом с Нин Тао, сказал это и встал и отступил.

После того, как Ли Бяо ушёл, Нин Тао открыл бамбуковый ноутбук с учётными записями.

Нин Тао закрыл бамбуковую тетрадь, не прописал злых мыслей и грехов, не открыл дверь удобства перед столькими людьми, чтобы вернуть Ли Бяо в Небесную клинику и искупить свою вину. По этой же причине он дал Ли Бяо "иглоукалывание", горстку небесных иголок для злой болезни, он привязывает веревку к телу Ли Бяо, как только он дергает за веревку, Ли Бяо должен быть пойман.

"Господин Сонг, пожалуйста, подойдите, я вам покажу". Нин Тао сказал, что Ли Бяо для него просто "бумажник", полный медицинских денег, но Сонг Чэнпэн - его настоящая цель.

Выражение Сонг Чэнпэн было странным: "У меня есть свой врач".

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "У тебя есть свой врач? Интересно, сможет ли он исцелить тебя, если я испорчу твое Дантьянское море Ци?"

В глазах Сонг Чэнпэн вспыхнул блеск ненависти: "Хорошо, если ты хочешь играть правильно, я подыграю тебе, надеюсь, ты хорошо проведешь время и будешь в безопасности в будущем".

Нинг Тао засмеялся: "Поговорим об этом в будущем, сейчас самое главное - быть счастливым".

В этот момент ко мне подошла девушка: "Я уже доложила об этом, где я могу достать деньги".

Нин Тао сказал: "Ли Бяо, ты меня слышишь? Дайте людям плату за репортажи".

Ли Бяожэн сходит с ума от пыток, эти девчонки доложили о нем, но он должен заплатить им гонорар за свист!

Ты так издеваешься!

Сонг Чэнпэн подошел и сел на стул, который однажды сделал Ли Бяо.

Нин Тао схватил его за руку и положил на бамбуковый набросок бухгалтерской книги, затем дал ему пульс.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0365 Я вызвал полицию.**

0365 Глава I вызова полиции Сонг Чэнпэн выглядел немного нервным, он не верил, что Нин Тао будет давать людям лечение, и еще меньше верил, что Нин Тао будет думать о своем теле, но под "властью" только склонил голову, что еще он может сделать, но выдержать?

На самом деле, не дожидаясь бухгалтерской книги Бамбук Джейн, чтобы поставить диагноз, было нетрудно для Нин Тао определить общий результат, основанный на клочках порочности, обернутые вокруг тела Сонг Чэнпэн, что он видел в его изобразительном искусстве в одиночку.

"Ну?" Сонг Ченпенг не хотел оставаться с Нин Тао ни на секунду.

Нинг Тао улыбнулась, "Хорошо".

Сонг Ченпенг последовал за ним и подергал его за руку.

Рука, которую Нин Тао положил на запястье Сонг Ченпенг, внезапно раскрылась и схватила запястье Сонг Ченпенг одной рукой.

"Что ты собираешься делать?" Сонг Чэнпэн черпал силы, но он просто не мог вырваться из-под сдержанности Нин Тао на пять пальцев.

"У вас есть симптомы почечной недостаточности и вам нужна акупунктура." Нин Тао сказал, и когда он говорил, его другая рука схватила Небесную Иглу, и одним махом упала, она прилипла к спине руки Сонг Ченпенг.

"Что ты за доктор.................................................................................." Сонг Чэнгпэн гневно сказал. Почему ты дал мне иглоукалывание на затылке, когда сказал, что я слаб в почках?"

Говорят, что врач-шарлатан лечит голову, когда болит, и ноги, когда болит, но Нинг Тао - врач, который лечит заднюю часть руки, когда почки слабые, что еще хуже, чем врач-шарлатан!

Но Нин Тао посмеялся: "Почему бы и нет, вы достигли определенного уровня медицинского мастерства, ваша почечная слабость, не говоря уже о том, что спина руки может быть вылечена, даже ягодицы могут быть вылечены, стоит ли пытаться?".

Сонг Ченпенг выглядел взбешённым и встал и ушёл.

Целью Нинга Тао было просто зарезать его на день порочной болезнью, и это было на самом деле просто зарезать что угодно. После того, как Сонг Чэнпэн ушел, он взял бамбуковую тетрадь учетной книги с мягкими руками и открыл ее, чтобы проверить диагноз на Сонг Чэнпэн.

Содержание бамбуковой книги счета появились: Song Chengpeng, шестой родился в начале июня года renchen (1992), потворствуя в похотливости, первая злая похотливость 1382 года, начиная с 691 пункта злых мыслей и грехов, три зла бизнес мошенничества ... сборник злых мыслей и грехов 766 пунктов, может прописывать злые мысли рецепт палки, возьмите двойное яйцо, чтобы устранить грех.

Разве это не кастрация - взять две яйцеклетки, чтобы избавиться от преступления?

Нин Тао до сих пор в первый раз видит такой пункт об искуплении, но и не удивляет, древняя поговорка, что все зло - это голова, хотя за один раз это всего лишь 0,5 греха, но накопление очень страшно. Сонг Чэнпэн проходил по этой "криминальной" дороге 1382 раза, по бухгалтерской книге бамбука Джейн поставил такой диагноз тоже нормально.

Книга бамбука Джейн, потому что тело Сонг Чэнпэн имеет почечная недостаточность, чтобы дать диагноз назначения злых мыслей контракт, а не удар, что Нин Тао пнул, игла, которая ударила ножом. С этой точки зрения, это довольно жалко, и при нормальных обстоятельствах, кто хочет отрезать двойное яйцо от почечной недостаточности? Но если ты действительно порежешь его, твои почки будут в порядке.

К сожалению, грех "создания нового демона", который он хотел видеть больше всего, не появился.

Сердце Нин Тао мрачно размышляло: "Грех ли это Сонг Чэнпэн не участвовать в разработке и обеспечении Древнего Поиска Дана, или есть другая причина?".

Сонг Чэнпэн, очевидно, знал, для чего был использован этот участок земли, и именно поэтому он спровоцировал Лан Вэя разоблачить его, а это значит, что он знал о проекте Ancestral Seeking Project, знал об этом, но не участвовал в нем, так кто же сделал Ancestral Seeking Dan, который превратил Цзян Хао в нового демона и отправил его в Институт Биологических Исследований?

Боюсь, что ответы на эти вопросы будут возможны только при погружении в Биотехнику Бытия.

Затем Нин Тао позвонил Лан Вэй и Цзи Сяофэн, у которых оба диагноза были схожи с диагнозом Сонг Чэнпэн, и оба имели "гнилые" первые пороки, а также тревожный номер. То же самое верно, и диагноз был поставлен из-за почечной недостаточности и некоторых других проблем. Если бы они были здоровы, даже если бы Нин Тао избил их в серьезные травмы, бухгалтерская книга Бамбук Джейн не дал бы диагноз злонамеренных мыслей рецептурного акта.

После того, как бамбуковая книга дала диагноз, Нин Тао не использовал Небесную Иголку Злой Болезни на Ланг Вэй и Цзи Сяофэн. Дело не в том, что он был милосерден, а в том, что на этот раз у него было только две цели, а это были Ли Бяо и Сонг Чэнпэн. Если бы он использовал Небесную иглу на каждом нечестивом человеке здесь, и десятки людей, страдающих от неизлечимого зла, массово вспыхнули бы, я боялся, что даже отдел профилактики эпидемий был бы встревожен, и некоторые люди заподозрили бы, что он ввел этот яд.

После постановки диагноза Цзи Сяофэн и Лан Вэй, Нин Тао отложил все, что он взял, закрыл маленькую коробку с лекарствами, скрестил ноги и смотрел, как группа женщин там скрестила, чтобы разоблачить грехи Ли Бяо, а затем отправился забирать деньги. Сонг Чэнпэн, Цзи Сяофэн, Лан Вэй и Ли Бяо также сотрудничали, используя свои мобильные банки для перевода денег этим женщинам, идущим друг к другу.

Прошло еще полчаса.

Сяо Цуй закончил запись видео с чаевыми для последней женщины, и женщина пошла к Сонг Чэнпэн, чтобы забрать деньги, в то время как она пошла к Нин Тао с ее мобильным телефоном: "Брат Нин, запись закончена".

Нин Тао взял телефон: "Сяо Цуй, ты и твои сестры уезжаете, убирайтесь отсюда".

Сяо Цуй немного нервничал: "А ты?"

Нин Тао сказал: "Мне еще нужно кое о чем позаботиться, я позвоню тебе, если ты не сможешь поехать домой одна, после того, как выйдешь, позвони по этому номеру и я отвезу тебя обратно".

Сяо Цзы вдруг сделал глубокий поклон Нин Тао, слезы тихо упали, и ее голос был несколько подавлен: "Спасибо, Большой брат Нин, я никогда не забуду тебя в моей жизни, и я, безусловно, отплачу твоей великой доброты в будущем, когда у меня есть светлое будущее".

Нин Тао откровенно принял эту благодарность, написал Сяо Цзюй телефонный звонок и передал ей: "Поторопись, а то времени не будет".

"Хмм!" Сяо Цуй взял телефонный номер, который Нин Тао дал ей, дал еще один глубокий поклон Нин Тао, затем повернулся и побежал к двери.

Большая группа женщин последовала за ней к двери, одна из них была первой. Они сообщили о преступлениях Ли Бяо и получили гонорар за разоблачение в 100 тысяч долларов, и любой, кто все еще хочет остаться здесь, действительно дурак.

"Стоп!" Ли Бяо закричал: "Никто из вас не может уйти отсюда!"

Никто его не слушал, и чем больше он кричал, тем быстрее бегали эти женщины. Сяо Цзюй открыл дверь в комнату, и более сотни женщин бесследно убежали.

Ли Бяо посмотрел на Нин Тао, этот взгляд, как будто Нин Тао обиделся на него за то, что он убил мужа и забрал его жену.

Нин Тао сказал с улыбкой: "Ли Бяо, почему ты так на меня смотришь? Оно пытается убить меня, или оно пытается ударить меня?"

Ли Бяо сказал: "Ты не знаешь, что у тебя есть, если у тебя хватит смелости убить нас всех, если нет, то ты закончишь очень плохо".

Нин Тао встал и пошел в сторону Ли Бяо.

Ли Бяо внезапно напрягся, встал на ноги и отступил.

Нинг Тао сказал слабо: "Ты единственный, у кого хватает смелости быть боссом? Полагаю, настоящий владелец гостиницы "Ворота Дракона" - это не ты? Я ударил тебя, ты можешь выдержать, это потому что ты не можешь. Я позволил этим женщинам заявить о тебе, а ты смирился с этим, потому что веришь, что босс, стоящий за тобой, справится с этим, верно? Но вы не могли ничего поделать, когда я отпустил этих женщин, потому что они все были твоим боссом, и если бы ты их потерял, он бы тебя не пощадил, не так ли?"

Глаза Ли Бяо мерцали, и он не подхватил слова, вместо этого он отступил в гораздо более быстром темпе.

На этот раз, однако, Нин Тао не пошел бить его, а вместо этого подошел к прилавку под одной стеной. Ранее Ли Бяо просто бросился в прилавок и вытащил пистолет.

В стену за прилавком вмонтирован сейф, импортированный из Германии, для открытия которого требуется проверка пароля и отпечатка пальца.

Нин Тао спросил: "Ли Бяо, что в этом сейфе? Подойди и открой его для меня."

"Ха! Я просто не умру, чтобы сказать тебе, не говоря уже о том, чтобы открыть его для тебя! У тебя получилось, сними это с себя!" Тон Ли Бяо был необъяснимо сильным.

Нинг Тао только что улыбнулся и присел на корточки. Он вытащил неправильно написанную версию выщипывающего талисмана из маленького сундучка с лекарствами, затем наклеил его на сейф, духовная сила активировалась, и гладким выщипыванием дверь сейфа открылась одним щелчком мыши.

В сейфе хранится много наличных денег, а также бухгалтерская книга, мобильный телефон и жесткий диск.

Нин Тао взял учетную книгу и мобильный телефон и жесткий диск, а затем закрыл дверь сейфа и встал, пролистывая через учетную книгу, когда он шел обратно.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Это просто разбитая коробка, я могу ездить на ней, когда захочу".

Глаза Ли Бяо попали в руки Нин Тао, его выражение внезапно напряглось: "Ты, ты отдашь его мне, или ты.......................".

Нин Тао внезапно повернул голову и заревел: "Заткнись!"

Звук был похож на грохот в чистом небе, жужжащий барабанные перепонки!

Ли Бяо вздрогнул и чуть не упал на землю.

Нин Тао продолжил просматривать аккаунтную книгу, содержание которой очень богато, так и очень большие люди, когда играть, кому звонить, сколько денег, полученных при выходе из льгот, записываются, и даже выделил номер секретного видео, очень подробное.

Скрытые кадры, по-видимому, были упакованы в жесткий диск в сейфе.

Нин Тао в спине фактически перевернул на запись Сонг Чэнпэн, он звонил несовершеннолетней официантке три раза туда и обратно, один четырнадцать лет, два пятнадцать лет, первый также был ранен, он дал человеку двадцать тысяч юаней на медицинские расходы. Каждый раз есть видео с цифрами.

Нинг Тао вздохнул: "Чудовище, четырнадцать......".

Он пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Сонг Ченпенг.

Сонг Чэнпэн также посмотрел на Нин Тао, но он не знал, зачем Нин Тао смотрел на него, когда он смотрел на бухгалтерскую книгу.

Нин Тао закрыл учетную книжку и положил жесткий диск в маленькую коробку с лекарствами, а затем разбудил мобильный телефон.

Телефон является старым компьютером, и в контакте хранится только один номер.

Нинг Тао набрал номер.

Зубастая, зубастая, зубастая..........

Через несколько секунд поступил звонок, и с телефона раздался женский голос: "Сегодня опять не день примирения, зачем ты мне звонишь?".

Голос имел четкий тон, но от него исходил ледяной холод, и, судя по особенностям голоса, она была не очень старой.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Ли Бяо в моих руках, как и твоя бухгалтерская книга и жесткий диск".

"Кто ты?" Голос другой стороны внезапно напрягся.

Нинг Тао сказал: "Коллекционер счетов".

"Сборщик долгов?" Другая сторона хладнокровно засмеялась: "Если ты не знаешь, что делаешь, ты умрешь".

Нинг Тао холодно посмеялся: "Тогда посмотрим, кто умрет".

Другая сторона повесила трубку.

Нин Тао бросил свой мобильный телефон в маленькую грудь медицины, а также, он переместил глаза, чтобы посмотреть на Ли Бяо, прежде чем идти к нему, его голос холодный: "Кто эта женщина"?

Ли Бяо заревел: "Я не знаю, и ты тоже, если убьешь меня!"

Бибо, Бибо...............

Внезапно снаружи раздался пронзительный звук полиции. Сирены.

Ланг Вэй внезапно выпустил громкий смех: "Ха-ха-ха! Ты сказал нам заплатить тем женщинам, а я мимоходом доложил, что тебе конец, ублюдок!"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0366 A Безопасное прощание**

Глава 0366 Безопасное прощание Нин Тао, который шел по направлению к Ли Бяо, остановился на своих следах с ошеломленным взглядом на лице.

"Я уже давно говорил тебе, ты пожалеешь об этом." Ланг Вэй хладнокровно засмеялся: "Я тут подумал, ты навредил стольким людям и ограбил нас на десять миллионов, сколько лет тебе придётся вынести приговор, если дело дойдёт до суда"?

Цзи Сяофэн бросил камень и сказал: "Скажем так, это займет пятнадцать лет тюрьмы, я позабочусь о некоторых друзьях и позволю им позаботиться о тебе в тюрьме, чтобы у тебя была незабываемая жизнь в тюрьме".

Сонг Чэнпэн хладнокровно засмеялся: "Я посоветовал тебе вовремя остановиться, но если ты не послушаешь, тебе конец".

После того, как Нинг Тао только что был избит до полусмерти, пришло время им дать отпор.

У Нинга Тао на лице было шестигранное выражение лица: "Что мне делать?"

Ли Бяо яростно сказал: "Ты покойник! Дай мне вещи, и ты будешь сидеть на несколько лет меньше!"

Нинг Тао внезапно засмеялся: "Кстати, те девушки сообщили об этом месте, у меня есть видео, снятое в качестве улики. Я ограбил тебя на 10 миллионов долларов? Ни один из счетов, которые вы перевели, не является моим, и вы должны спросить у женщин, хотите ли вы денег. Что касается того, что я ранил кого-то, то он сопротивлялся в целях самозащиты. Ни на одном из оружий нет моих отпечатков пальцев, особенно на этом пистолете, я думаю, вам лучше защититься, это три года, чтобы быть наказаны за владение пистолетом в Китае, не говоря уже о том, что вы даже стреляли из него".

Сонг Чэнпэн несколько человек молчали, глядя на Нин Тао мрачными глазами.

Нин Тао также посмотрел на трех евнухов: "Вы трое, у меня есть доказательства ваших преступлений в бухгалтерской книге, которую я получил. Особенно вы, мистер Сонг, кто на самом деле сделал такую зверскую вещь с четырнадцатилетней девочкой, и угадайте, сколько бы лет это было, если бы вы предстали перед судом?"

Сонг Чэнпэн замер на месте, а потом гневно посмотрел на Ли Бяо.

Ли Бяо в панике сказал: "Мастер Сонг, не слушайте его глупости! Он, он... не мог взять ни жесткий диск, ни бухгалтерскую книгу."

В момент паники он сам пролил бобы.

Взгляд Сонг Чэнпэн снова переместился на тело Нин Тао, его голос остыл: "Отдай мне эти вещи, и я не буду преследовать тебя за шантаж".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Те вещи, которые я точно вытащу, но не для тебя".

Сонг Чэнпэн гневно сказал: "Ты думаешь, что сможешь что-нибудь сделать со мной, просто держа что-нибудь в руках? Смешно! Даже если бы у тебя было мое видео, и что с того, я мог бы легко уладить дело и вообще не предстать перед судом. Ты правда думаешь, что полиция поверит тебе, если ты отдашь им свои вещи? То же самое можно сказать и о том, чтобы пойти в полицейский участок, где я могу выпить чашечку чая и пойти, а ты останешься внутри и будешь есть палочки"!

Звук поспешных шагов доносился снаружи ворот, и приехала полиция.

Над громкоговорителем раздался голос, кричащий: "Слушайте внутри, немедленно выпустите заложников и сдавайтесь за милосердие"!

Заложник?

Нинг Тао нахмурился слабо, полиция снаружи, видимо, взяла его за похитителя.

Ланг Вэй хладнокровно засмеялся, "Фамильное Нинь", слышишь меня? Мы заложники, вы похитители, и вы шантажировали нас на 10 миллионов долларов! Все эти люди были ранены, пытаясь спасти нас!"

Нин Тао посмотрел на Лан Вэя и вдруг засмеялся: "Ты очень остроумный парень с плохим сердцем и глазом".

Ланг Вэй замер на мгновение, он не ожидал, что Нин Тао действительно будет смеяться в такой обстановке и даже дразнить его!

Нинг Тао поднялся по лестнице на второй этаж.

"Слушай сюда, это твой последний шанс, освободить заложников, бросить оружие и бороться за снисхождение!" Звук мегафона.

Нинг Тао внезапно разогнался и бросился вверх по лестнице.

"Ты не можешь уйти, это место окружено!" Сонг Чэнпэн хладнокровно засмеялся: "Глупый ублюдок, подожди, пока умрёшь!"

Нинг Тао повернул глаза и исчез в устье лестницы.

Бах!

Дверь в вестибюль внезапно захлопнулась, и в нее ворвалась большая группа хорошо вооруженных спецназовцев.

Ведущий спецназовец наотрез поднял штурмовую винтовку и закричал: "Ложись! Все вниз!"

Только Ли Бяо присел на корточки, а три других брата-мужчины не восприняли этих спецназовцев всерьез.

Ланг Вэй поднял руку, указал на второй этаж и сказал: "Офицер, похититель сбежал на второй этаж, возьмите кого-нибудь туда и арестуйте его!".

Ведущий офицер помахал рукой, и большая группа спецназовцев с оружием и щитами бросилась на второй этаж.

Цзи Сяофэн сказал: "Офицер, мой дядя - Вэй Ён, я хотел бы посмотреть, как вы арестовываете преступников, похитивших нас, собственными глазами, я думаю, это нормально?"

"Твой дядя - суперинтендант Вей?" Глаза и тон ведущего офицера несколько изменились.

Цзи Сяофэн сказал: "Точно, ты хочешь, чтобы я ему позвонил?"

"Нет, вы, ребята, пойдёте со мной". Офицер, возглавлявший группу, поднял трех братьев-мужчин на второй этаж.

Многие двери были открыты, а группа сотрудников спецназа с огнестрельным оружием заблокировала закрытую дверь, один из которых делал тактические жесты, готовый взломать и арестовать кого-то.

"Этот парень, когда он войдёт, я хочу, чтобы он умолял о своей жизни!" Вспоминая сцену избиения Нин Тао, Цзи Сяофэн в глубине души хотел отрезать Нин Тао голову от шеи.

Сонг Чэнпэн подошёл к уху Цзи Сяофэна и прошептал: "После того, как ты поймаешь этого парня позже, ты должен позвонить дяде и сказать ему, чтобы он оставил себе этот жёсткий диск и учётную книжку, иначе у нас будут неприятности".

Цзи Сяофэн сказал: "Он не может забрать улики с собой, я сейчас же позвоню дяде".

Он вытащил свой мобильник.

Бах!

Дверь в эту комнату была взломана, и большая группа спецназовцев ворвалась внутрь.

Не было ни криков, ни драки.

Сонг Чэнпэн, Лан Вэй и Цзи Сяофэн, который держал в руках сотовый телефон, побежали за ними, чтобы увидеть большую группу специальных полицейских, окружающих дверь ванной комнаты. Три брата-мужчины подошли к двери, обили ноги и заглянули в ванную комнату.

Кран сантехнической раковины был открыт и наполнен водой, а в раковине, которая распадалась в воде, смутно виден кровавый след.

Нинг Тао не был в ванной комнате, но на полу с презервативами было написано два слова - до свидания.

Три брата Гунци были ошарашены, а большая группа сотрудников специальной полиции была ошарашена.

Прощай, это безопасно, это провокация!

Ведущий офицер спецназа закричал: "Найди его для меня, переверни это место и найди его тоже!"

Ланг Вэй, казалось, помнит что-то и последовал: "Офицер, я тайно сфотографировал его, он очень опасный человек, пожалуйста, арестуйте его немедленно!".

Ведущий офицер с тревогой сказал: "Дайте мне фотографию!"

Ланг Вэй передал офицеру свой мобильный телефон, уже проснувшись на экране, а Нин Тао ударил киллера небьющимся вентилятором по лицу. Пиксели телефона были высокими, снимки были хорошими, струи зубов и крови были хорошо видны, наряду с холодным лицом и глазами Нинг Тао.

Ведущий офицер холодно сказал: "Это тот самый человек?"

Ланг Вэй кивнул: "Это тот парень, его фамилия Нинг".

"Он не может бежать!" Ведущий офицер сказал.

Сонг Чэнпэн, однако, все еще смотрел на умывальник, подозрительный кровяной след был разорван водой и невидим.

Это была дверь удобства, и пока Нинг Тао хотел уйти, никто в этом мире не мог удержать его, и ни одна тюрьма не могла удержать его.

Возвращаясь в клинику "Небеса за пределами", Нинг Тао забрал ноутбук обратно в арендованный четырехугольник. Я хотела посмотреть видеофайлы на жестком диске в клинике, но подумала, что это клиника на Небесах, место, представляющее Небесный Путь, и показывать эти видео в клинике было нехорошо. Итак, он забрал ноутбук с собой домой.

Как только он вошел в дверь, рычащий небесный пёс поприветствовал его, виляя хвостом: "Старый папа, что-то случилось"!

У Нинг Тао дрогнул разум: "Что происходит?"

"Я не могу это описать, ты просто должен пойти со мной и посмотреть." - сказал ворчливый пёс.

"Что-то не так с Фокс Сяодзи?" Нинг Тао проследил за рычащей небесной собакой, что-то беспокоит в его сердце, и спросил еще раз.

Ворчащая небесная собака кивнула и привела Нинг Тао в гостиную.

Как только он вошел в гостиную, Нинг Тао замерз.

Телевизор в гостиной играл "Spy Heavy", а Шон убивал людей досуха, звук выстрелов и криков, доносившихся из динамиков телевизора, был уморительным. Дом был в руинах, диван был разбит, стол разбит, повсюду бросались подушки, создавая впечатление, что Шон воевал в этой гостиной.

Но дело не в этом, дело в Фокс Химе.

Она не была полным ребенком; она была почти метрового роста и имела внешний вид и рост шестилетнего или семилетнего ребенка. Она несла в руке кухонный нож, имитируя движения персонажей по телевизору, беспорядочно размахивая им и делая из своего рта постоянные "ой" и "ай".

Как она внезапно выросла?

Нинг Тао был в шоке в сердце, но он не мог понять, что происходит.

"Fox Hime"! Папа вернулся, положи нож!" Ворчащий Тенгу закричал, немного собачьего подозрения.

Лис Сяо Цзи внезапно повернулся, и из его руки вылетел вертолет, направляющийся прямо к голове рычащей небесной собаки!

Нин Тао разведал и схватил в руку вертолет, гневно восклицая: "Fox Xiao Ji!". Что ты делаешь?"

На первый взгляд, это был Нин Тао, и Фокс Сяо Цзи переехал за ним: "Мама! Мама!"

Нин Тао дал ему пощечину и жестоко ударил его по лицу Фокса Сяо Цзи.

Папа!

Голова лисы Сяодзи была откинута в сторону, но пердёж не был, но рот Сяодзи был наклонен очень недовольно.

Нин Тао яростно сказал: "Фокс Сяо Цзи, напомню тебе в последний раз, что я не твоя мать, назови меня снова матерью, и я тебя вышвырну, кроме того, если ты осмелишься сделать еще один шаг к людям и собакам в этом доме, я тебя тоже вышвырну".

Фокс Сяо Цзи обдирала рот, увидев, что она вот-вот закричит: "Тогда как мне тебя называть?"

"Позвони дяде!" Нинг Тао сказал без пощады.

Фокс Сяо Цзи упрямо сказал: "Тогда я буду называть тебя отцом".

Нинг Тао поднял руку.

Фокс Сяо Цзи сухо подняла свое маленькое личико: "Ты избил себя, забил меня до смерти и назвал своим отцом!"

Пощёчину Нин Тао снова положили, рождение естественного демона узнает семью, именно он в одиночку заставил Фокс Цзи родиться заново, Фокс Цзи опознал его, не называй мать, но также называй отца, во всяком случае, его дочерью, это действительно не то, что он не хочет исправлять. Тем не менее, лучше позвонить отцу, чем маме, и это действительно жуткое чувство, когда маленькая девочка называет себя мамой.

"Хорошо, ты обещаешь мне больше не разбивать вещи и не преследовать людей и собак в доме в будущем." Нинг Тао принял статус "отца".

Фокс Сяо Цзи молочным голосом сказал: "Ну, я обещаю отцу, что никогда больше не буду нападать на людей и собак в семье".

Нин Тао сказал: "Тогда скажи мне, как ты внезапно стал выше"?

Фокс Сяодзи на секунду подумал, прежде чем сказать: "Не знаю, я вырос таким высоким после сна".

Нин Тао посмотрела на свой маленький живот, обнаженный снаружи, и на брюки, которые покрывали только ее маленькое дно, и горько посмеялась: "Я пойду куплю тебе одежду, и честно останусь дома и буду смотреть телевизор". Хрюкающий Пес, вырезать телешоу, дети могут смотреть только мультфильмы, больше никаких фильмов с такой жестокостью в будущем".

"Хмм." Ворчащая собака ответила, а затем добавила: "Папа, у меня кончился корм для собак, не забудь принести, я хочу пять ароматизированных, а тот, о котором я тебе говорила в прошлый раз, когда ты купишь мне мобильный телефон?".

Нинг Тао: ".........."

Что это за семья?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0367: Весь город в розыске.**

0367 Глава Весь город хотел, чтобы Нин Тао пошел в близлежащий торговый центр и купил несколько комплектов женской одежды для Fox Xiaoji, два комплекта для шести или семи лет, и два комплекта для двенадцати или тринадцати лет, а также обувь, носки, нижнее белье и так далее, наполнил несколько пакетов с покупками. Он охранял Фокса Хики, когда тот снова вырос и купил большую одежду.

У Фокса Сяодзи нет матери, а женщины в семье, очевидно, не справляются с ролью, он может быть только отцом и матерью снова.

Пройдя мимо стойки мобильного телефона, Нин Тао остановился и на мгновение взглянул на него, а затем позволил продавцу, который продавал телефон, достать смартфон Huawei.

В это время из телевизора на стене вдруг выскочил экран. В этом образе юноша размахивал веером и подергивал его к лицу мужчины, его выражение и глаза были холодными и давали пугающее ощущение.

Фотография сжимается, женщина диктор в платье сказала: "Этого преступника зовут Нин Тао, уроженец горного города, метр восемьдесят пять в высоту, в черной куртке... Он подозревается в похищении с целью получения выкупа, умышленно ранен, является чрезвычайно опасным человеком, просьба к широкой общественности сотрудничать с полицией при задержании, если местонахождение подозреваемого будет найдено, пожалуйста, позвоните в полицию в случае защиты".

Продавец, продающий мобильный телефон, посмотрел на разыскиваемого человека в телевизоре, а затем на Нин Тао, который держал мобильный телефон, пара глаз внезапно зафиксировалась и повернулась без движения.

Нинг Тао улыбнулась продавщице: "Не сомневайся в своих глазах, это я в телевизоре". Но не бойся, я не причиню тебе вреда. Мне также нужна карта, любой номер, открытая с верификацией моего удостоверения личности".

Нинг Тао передал удостоверение личности продавцу.

Но продавец замер на месте, как будто он был глуп.

"Хочешь позвонить в полицию? Сделай мою визитку, прежде чем звонить в полицию." Нинг Тао сказал.

Продавщица только потом вспомнила, взяла у Нин Тао сканирование удостоверения личности и дала Нин Тао карточку. Во время операции она тайно набрала 110 на своем мобильном телефоне.

"Нинг Тао", да? Мы недавно запустили общенациональный пакет "Бездорожье", хотите открыть его для вас?" Продавщица намеренно говорила громко.

Нинг Тао засмеялся: "Можешь открыть, если хочешь, просто сделай это быстро".

Он не напоминал "хорошо", а когда напоминал, продавщица вместо этого замедлила процесс.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон Нинг Тао внезапно зазвонил с входящим звонком.

Звонок был от Цзян Хао.

Нинг Тао ответил на звонок: "Хорошо, это я, давай".

"Что случилось? Как ты стал разыскиваемым человеком?" Голос Цзян Хао был взволнован.

Нин Тао сказал: "По телефону неудобно, давай поговорим об этом дома. Я был в торговом центре, покупал одежду для Fox Xiaoji, у тебя есть что-нибудь, что нужно купить, я выкуплю это мимоходом".

"Ты все еще ходишь в торговый центр? Теперь полиция ищет тебя по всему городу, а ты все еще в настроении ходить по магазинам... неважно, просто иди домой, я сейчас вернусь!" Голос Цзян Хао был яростным, но полным беспокойства.

"Хорошо, я сейчас вернусь". Нинг Тао повесил трубку.

Продавщица все еще медленно занималась своим бизнесом.

Нин Тао спокойно сказал: "Этот товарищ, ты уже вызвал милицию, ты ведь не хочешь меня поймать, да? Твой телефон все еще продается или нет, я ухожу".

После того, как бизнес был закончен, Ning Tao оплатила покупку мобильного телефона, отсканировав код.

Именно в это время сюда пришла группа людей, некоторые из них работали с портфелями, некоторые были дядями с сумками для покупок, а некоторые молодые люди смотрели на свои телефоны.

Нин Тао взял в руку установленный продавцом мобильный телефон и подметал глаза на группу людей, приближающихся к нему, угол его рта не мог не улыбаться. В его глазах на лбу этих людей были выгравированы слова "обычная одежда".

"Нинг Тао!" Мужчина средних лет с национальным лицом внезапно закричал.

Ноги Нинга Тао внезапно взлетели на землю, и, неся с собой несколько мешков с покупками, он внезапно зарядился вперед, свистнув из окружения группы.

Под его ногами были лестницы, и его тело вызвало порыв ветра.

Перед тем, как группе людей в штатском удалось вытащить оружие и наручники, перед ними стоял цветок, и они потеряли из виду Нинг Тао. За этот крайне короткий промежуток времени, они только почувствовали, как ветер дует им в щеки, и их одежда танцует с ним, а затем ничего больше.

"Чейз!" Мужчина средних лет с лицом китайского иероглифа издал рев и натянул ноги, чтобы догнать его.

Из торгового центра гналась большая группа людей в штатском, но улицы переполнены людьми и автомобилями, где до сих пор находится фигура Нин Тао?

На крыше комнаты Нинг Тао взглянул на обычную одежду, которая прогнала его, улыбнулась и прыгнула в переулок.

Он был одет в беглого кунг-фу, как его могла поймать группа обычных милиционеров?

Вернувшись в арендованный четырёхугольник, Нинг Тао передал недавно купленный мобильный телефон рычащей собаке, которая чуть не помахала хвостом в восторге от бедра. Нин Тао отдал купленную им одежду Фокс Сяо Цзи и позволил ей вернуться в свою комнату, чтобы надеть ее на себя.

"Папа, ты не хочешь повесить это на меня?" Два больших уродливых глаза Фокса Сяо Цзи были наполнены невинностью и тоской.

Нин Тао сказал: "Ты такой старый, научись одеваться, быть послушным и иди в свою комнату один".

"Ты меня совсем не обижаешь, ты просто обижаешь тетю Цин и тетю Цзян, ха!" Фокс Сяодзи забрал одежду и отдулся.

Нинг Тао не мог не улыбаться с горечью.

Рычащий собака лежал в грязной гостиной, концентрируясь на своем мобильном телефоне. Боюсь, что больше ничто в мире не заденет его интерес, кроме этого телефона.

Нинг Тао посмотрел на него, когда проходил мимо, только для того, чтобы обнаружить, что он скачивает Jitterbug, он не мог не остановиться в своих треках и любопытно сказал: "Рев на небесах, что ты делаешь вниз по джиттербагу?".

Даже не подняв голову, собака сказала: "Папа, я буду самым хот-догом в сети".

Нинг Тао был настолько безмолвен, что не удосужился посмотреть вниз и пошел прямо в свою комнату.

После подключения жесткого диска к ноутбуку вам будет предложено ввести код доступа. Нин Тао на мгновение нахмурился, его способности в этой области ничем не отличались от обычных людей. Но он быстро подумал о возможности, и вытащил гроссбух, чтобы покопаться в нем. Оказалось, что на последней странице была найдена строка цифр, и он попытался ввести цифры в поле пароля, затем нажал на клавишу ввода.

Оказалось, что жесткий диск был открыт и содержал сотни папок, каждая из которых имела номер.

Нин Тао случайно открыл папку, а затем увидел десятки пронумерованных видеофайлов. Он постучал по одному, появился видеоплеер, и началось неприглядное видео, преувеличенный и провокационный звук, эхо которого прозвучало в комнате.

"Как мерзко...... бесстыдно!" Нинг Тао не мог не проклинать, но и глазам тоже не мог помочь. Когда он учился, у него никогда не было возможности посмотреть такой фильм, и это до сих пор его "первый раз". Волшебство этого кусочка, притяжение к нему можно представить.

После просмотра двух видеофайлов, Нин Тао нашел пронумерованный файл Song Chengpeng и нажал на него открытым.

Это была очень маленькая девочка, еще даже не развитая, Сон Сын Пэн сделала с ней нечто худшее, чем зверь, и она продолжала плакать, но даже не вызывала сочувствия у зверя, который совершил над ней насилие.

"Только с этим видеофайлом я тебя не пощажу!" Ярость сгорела в сердце Нинг Тао.

Эта маленькая девочка была слишком жалкой, Нинг Тао не мог вынести, чтобы посмотреть на неё снова, он нажал на открытый видеофайл, который не знал, кто это был, а затем проклял кого-то противного во время просмотра.

Дверь в комнату внезапно распахнулась, и женщина вошла в дверь.

Цзян Хао вернулся.

Нин Тао нервно протянул руку помощи, чтобы закрыть видеофайл, но из-за смущения и нервозности на самом деле нажал на кнопку паузы.

Неприятное изображение зафиксировано на мониторе, и Цзян Хао подошел к нему и посмотрел на него странным взглядом.

Нинг Тао неловко пожал плечами: "Это уголовное доказательство".

Цзян Хао кивнул: "Ну, действительно, это доказательство преступления".

Нинг Тао сказал: "Не пойми меня неправильно, я никогда не смотрю такие фильмы".

Цзян Хао указал на неприятную сцену с улыбкой на лице: "Тогда на что ты смотришь?".

Нинг Тао горько улыбнулась: "Забудь, я не буду объяснять, просто смотри".

Цзян Хао сказал: "Разве это не так, по какой-то причине, просто смотри, что ты думаешь о том, чтобы посмотреть?"

Ее глаза переместились к штанам Нинг Тао, и она также видела следы преступления.

Нин Тао подсознательно подтянул ноги и слегка наклонил верхнюю часть тела: "Это, давайте вернемся к делу". Вот улики, которые я принес из гостиницы "Дракон Инн", кроме этого жесткого диска и бухгалтерской книги, мобильного телефона. В бухгалтерской книге ведется учет того, кто поехал туда играть и какую пользу они получили. Видео на жестком диске тех людей... ну, я не буду подробно описывать это. Кроме того, я спас девочек там и попросил их снять видеозаписи репортажей, все это было в моем телефоне".

"Дай мне все эти вещи, и я позабочусь об этом." Цзян Хао сказал.

Нин Тао передал Цзян Хао бухгалтерскую книгу, мобильный телефон и жесткий диск, а также старый мобильный телефон, который он извлек из сейфа, а затем сказал: "Есть только один номер, хранящийся в этом телефоне, я звонил однажды в гостиницу "Ворота Дракона", и это была женщина, которая ответила. Неудивительно, что она босс Ли Бяо".

Цзян Хао уставил на Нин Тао пустой взгляд: "Я расследую этот номер, так что не волнуйся об этом". До того, как я вернулся, я уже знал кое-что о ситуации, в том числе о доме Цзя Иньхона, он сказал, что ты сказал ему не сообщать об этом, ты сам разберешься с этим, и с этим разберешься, ты сделал из себя разыскиваемого человека, ты все еще очень хорош".

Нин Тао пожал плечами: "Я здесь из-за денег на диагноз, и что Сонг Чэнпэн, я полагаю, что старейшина Инь попал в аварию, он или его отец Сонг Бэйкун должны что-то знать об этой ситуации". Кроме того, Genesis Biotech - это компания, которая превратила тебя в нового демона, так что я должен это выяснить".

"У тебя есть какие-нибудь зацепки?"

"Пока нет, но скоро".

Тон Цзян Хао был гораздо мягче: "Я слышал, что вы сами ранили десятки людей, и никаких травм?"

Нинг Тао встал с улыбкой на лице: "Видишь ли, мне тоже не больно".

Цзян посмотрел вверх: "У тебя место, полное крови".

Нин Тао опять сел на стул с грохотом, выглядя смущённым. Если Цинь Чжоу провоцирует его таким образом, он может быть не в состоянии контролировать себя достаточно, чтобы сделать что-то, что убьет кого-то, но если Цзян Хао провоцирует его таким образом, он может только терпеть это.

Превратиться в мороженое за секунду, это определенно не весело.

"Приходите ко мне, чтобы обнять и утешить". Цзян Хао сказал.

"Нет, нет, нет, ты занимайся своими делами, пока я думаю о проблеме." Нинг Тао сказал.

Бибо Бибо, на улице внезапно появилась полиция. Сирены.

Нинг Тао снова встал и удивился: "Полиция действительно нашла это место!"

Цзян Хао сказал: "Иди и сдавайся".

Нинг Тао был удивлен: "Сдайся?"

Цзян Хао кивнул: "Ладно, сдавайся". Не похоже, что ты сделал что-то незаконное или непокорное, все будет улажено честно. Ты уходишь отсюда, идешь в полицейский участок и сдаешься. Оставь это мне, и через два часа я приду и заберу тебя домой."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0368 глава капитуляция**

0368 Глава 0368 Сдаёшься. Сдаёшься?

Нин Тао никогда не думал, что однажды он столкнется с такой ситуацией, и, что касается его личных желаний, он не потрудился сделать это. Одно дело, что он на стороне праведников, а другое - что он является владельцем клиники в день, действуя от имени Неба, и заставляет его сдаться, что не то же самое, что поклонение силам зла?

"Я знал, что ты неохотно в сердце, позволь мне сказать тебе... "Цзян Хао пришёл к Нин Тао и пробормотал разговор.

Морщинистый хмурый Нин Тао постепенно развернулся, и в конце концов он улыбнулся: "Хорошо, я сделаю, что ты скажешь".

Гав-гав.................................

За дверью зашел лай рычащего клыкастого собаки.

Нин Тао понял, что происходит, и последовал: "Иди и скажи ревущему Небесному Псу и Фоксу Сяо Цзи, чтобы он был честен и не создавал неприятностей".

"Тогда мне действительно нужно выйти, а ты иди." Цзян Хао призвал.

Нинг Тао открыл кровавый замок, спрятанный во главе кровати, и вошел в дверь, чтобы вернуться в клинику "Небесный Восток". Потом он покинул небесную клинику и слился с ночью. На этот раз у него с собой не было маленькой аптечки, а только ключи от клиники.

Через полчаса Нинг Тао появился на входе в полицейский участок в морской части юрисдикции.

Потому что было ночью, в полицейском участке было холодно, никто не стоял на страже, в комнате швейцара был только дедушка. Он смотрел телепередачу. Продажи показывают, где ведущий говорил о продукте для здоровья.

Нинг Тао подошел к окну и постучал в окно.

Пожилой мужчина пошевелил глазами и посмотрел на Нинг Тао: "Зачем"?

Нинг Тао сказал: "Я сдамся, пожалуйста, свяжитесь с дежурным полицейским".

Пожилой мужчина замер на полсекунды, прежде чем поднять трубку на столе.

Вскоре, двое полицейских вышли и забрали Нинг Тао в полицейский участок.

Через некоторое время к участку подъехали десятки машин, и десятки милиционеров спешили из машин в участок. Среди них были три "жертвы" - Сонг Чэнпэн, Лан Вэй и Цзи Сяофэн, которые также следовали за группой полицейских в полицейский участок.

"Этот идиот думает, что с ним все будет в порядке, если он сдастся?" Внутри полицейского участка Цзи Сяофэн чихнул, когда шел в комнату для допросов: "Я хочу, чтобы он знал, что избиение меня - самая ужасная ошибка, которую он когда-либо совершал в своей жизни".

Сонг Чэнпэн слегка нахмурился, "Сяо Фэн, это полицейский участок, не говорите все". А еще, ты уже позвонил своему дяде?"

Цзи Сяофэн сказал в неверии: "Не волнуйся, я уже позвонил дяде, и он готов".

Сонг Ченпенг сказал: "Это хорошо, а еще, помните, нам нужно перекусить пулю и определить, что он похитил нас и шантажировал на десять миллионов".

Цзи Сяофэн и Лан Вэй кивнули в унисон.

Во время разговора три "жертвы" пришли в комнату для допросов. Несколько полицейских уже стояли перед стеклянной стеной и смотрели на Нинга Тао, который сидел в комнате для допросов.

Офицер полиции помахал трем "жертвам": "Не могли бы эти три, пожалуйста, подойти сюда и посмотреть, не он ли это?"

Сонг Чэнпэн, Цзи Сяофэн и Лан Вэй подошли к стене из закаленного стекла и один за другим притворились, что внимательно смотрят.

"Это он, это тот, кто похитил нас!" Цзи Сяофэн радостно сказал.

"Это он, он ранил десятки сотрудников "Дракон Инн", его кунг-фу очень мощный, особенно жестокий, очень опасный." Лэнгвей сказал.

Сонг Чэнпэн сказал: "Я надеюсь, что полиция обеспечит нам правосудие и жестоко накажет виновных".

Офицер сказал слабо: "Все трое из вас определили подозреваемого, вот кто он, а что касается правосудия, будьте уверены, что до тех пор, пока доказательства будут убедительными, а суд будет четким, он будет передан в прокуратуру для преследования, и он будет наказан по закону".

В этот момент голос из комнаты для допросов подошел к колонкам.

Допросившего копа: "Ты все еще не признаешь, что похитил тех троих богатых детей? Шантажируя их на десять миллионов долларов, говорю вам, у нас есть доказательства, если вы останетесь упрямы, то что вас ждет суровое наказание по закону, и ваша капитуляция будет ослаблена, вы понимаете, о чем я?".

Нинг Тао засмеялся и в тусклом состоянии сказал: "Похищение"? Товарищ милиционер, я вижу, что вы ошибаетесь, я спас только группу бедных женщин, которых похитили и заставили заниматься кожным бизнесом, а преступники, которых я ранил, были преступниками, которые контролировали тех девочек, тех троих богатых детей, которые были не более чем Джонсами".

Бах!

Допросивший полицейский ударил по столу пощечиной: "Ты все еще пытаешься привести убедительные доводы и исказить факты! Владелец этого фермерского дома предоставил видео, на котором вы избиваете кого-то, и трое мужчин предъявили записи о банковских переводах. Вы все еще достаточно хитры, чтобы использовать сотни аккаунтов, но если вы думаете, что можете так прыгнуть через закон, то вы мертвецки ошибаетесь"!

Нин Тао медленно и методично сказал: "Товарищ милиционер, говорите правильно, не волнуйтесь, это повредит вашему телу, чтобы двигать печень". Я врач, как насчет того, чтобы показать тебе болезнь?"

"Ты серьезно!" Допросивший полицейский был в бешенстве.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Вы не спали слишком много ночей, ваши органы не получили необходимого отдыха и восстановления, многие органы устали, и ваше тело рухнет, если вы будете продолжать в том же духе". Плюс у тебя стресс, невроз, нервный, посмотри на себя, слегка расстроенный и сердитый, что уже является симптомом легкого биполярного расстройства. Прислушайтесь к моим советам, ложитесь спать пораньше и вставайте пораньше, хорошо питайтесь, проводите больше времени с женой и детьми, больше расслабляйтесь".

Допросивший полицейский встал в кучу и ударил другую руку по столу: "С вас хватит!".

Нин Тао пожал плечами: "Если вы будете продолжать в том же духе, менее чем через два года, вы определенно получите серьезную болезнь, подумайте об этом сами".

Допросивший полицейский убрал ручку и блокнот и вышел из комнаты для допросов, он просто не мог больше этого выносить.

Допросивший полицейский вышел, и перед тем, как заговорить, Цзи Сяофэн сказал: "Он лжет! Почему его не пытали? Если бы такого бедного и злобного преступника, как он, не пришлось наказывать, он, конечно, не стал бы давать показания".

"Наказание?" Ранее офицер посмотрел на Цзи Сяофэна и нахмурился: "Разве ты не знаешь, что не можешь пытать, чтобы получить признание?".

Цзи Сяофэн не был уволен в отставку: "Офицер, можно вас на минутку?".

Офицер сказал: "Скажите здесь, а также у нас есть свои правила и предписания, и хотя вы - жертвы, вы не можете вмешиваться в наш допрос".

Лицо Цзи Сяофэна стало трудно разглядеть. До этого он также поклялся оставить Нин Тао в живых, а не умирать, но эти полицейские на самом деле не применяли пыток к Нин Тао, а в свою очередь преподали ему урок, который заставил его почувствовать себя униженным.

Сонг Чэнпэн оттянул Цзи Сяофэн в сторону и прошептал: "Сможете ли вы это сделать или нет, если нет, мы с Лан Вэем можем использовать наши отношения".

Цзи Сяофэн собирался говорить, когда старший суперинтендант

В это время к нам подошел полицейский в двух штатском и поприветствовал на расстоянии: "Лао Ляо, так поздно и работая сверхурочно, кажется, ты самый продвинутый в этом году".

Милиционеры с этой стороны распрямились, другие слегка склонили головы в салюте.

С долгим вздохом облегчения, Цзи Сяофэн сказал Сонг Чэнпэн: "Мой дядя здесь, не волнуйся, все в порядке".

Это был дядя Цзи Сяофэна, Зенг Хуайву, полицейский, которого он назвал "Старый Ляо", начальник полицейского участка в этом районе, Ляо Бин.

Ляо Бинг сказал: "Итак, это директор Ляо, вы тот, кто пришел так поздно, чтобы осмотреть работу, и вы тот пример, на котором мы должны учиться".

Зенг Хуайву сказал с улыбкой: "Старый Ляо, мы не первый день знакомства, оба десять лет дружбы, вежливые слова не сказано. Я здесь из-за той обезьяны из нашей семьи, Сяо Фэн, иди сюда."

Цзи Сяофэн подошел.

Зенг Хуайву сказал: "Это сын моей сестры, Цзи Сяофэн, подойди, познакомься со своим дядей Ляо".

За ним последовал Цзи Сяофэн, затем он задолжал Ляо Бин "Доброму дяде Ляо". Потом он протянул руки и попытался пожать руку Ляо Бингу.

Ляо Бин протянул руку и пожал Чжи Сяофэну.

Цзи Сяофэн улыбнулся и сказал: "В будущем у дяди Ляо есть необходимость купить дом, не стесняйтесь приходить ко мне, независимо от того, какая тарелка, я могу помочь вам сделать это, и цена не должна принимать во внимание".

Ляо Бинг слегка нахмурился.

"О чем ты, мальчик, несешь чушь? Не пойми меня неправильно, держись подальше. Пойду проверю, как там тот парень, который тебя похитил, где он?" Зенг Хуайву ясно видел Нин Тао, который сидел в комнате для допросов, но сознательно спросил.

Цзи Сяофэн поднял палец в комнату для допросов.

Зенг Хуайву кивнул и посмотрел на Ляо Бина: "Старый Ляо, я хочу допросить его, устроить комнату для меня, если это действительно невозможно, в твоем офисе все в порядке".

Зенг Хуайву сразу нахмурился, и его голос замерз: "Старый Ляо, ты даже не дашь этого удобства, не так ли? Там преступник, замешанный в большом деле, которым занимается филиал, я должен попробовать это сегодня вечером".

Лиао Бинг сказал: "Хорошо, тогда дайте мне пару минут, и я разберусь со своим кабинетом, а вы, ребята, приведите подозреваемого в мой кабинет для допроса".

"Большое спасибо". Зенг Хуайву вежливо сказал.

Ляо Бин только что ушел, когда две штанишки, привезенные Зенг Хуайву, открыли дверь комнаты для допросов и вошли в комнату для допросов.

Зенг Хуайву сказал: "Остальные разбежались, вы все устали, идите перекусите поздно ночью, это за мой счет".

Полицейские, которые окружили комнату для допросов, также рассеялись.

Только после этого Зенг Хуайву вошел в комнату для допросов, за ним последовали Цзи Сяофэн, Лан Вэй и Сонг Чэнпэн.

Нин Тао сидел на стуле с наручниками на руках, когда с улыбкой на лице смотрел на шестерых пришедших: "Это были хорошие копы только что, плохие сейчас придут?".

Лицо Зенг Хуайву вдруг стало мрачным, он подумал, что как только он войдет, мальчик в комнате для допросов будет похож на мышь, встречающую кошку, но он не ожидал, что как только он войдет, все, что он получил, это насмешку!

"Ты, глупый ублюдок, все еще бегаешь безумно!" Цзи Сяофэн проклял с ненавистью и внезапно набросился на Нин Тао.

Цзэн Хуайву схватил Цзи Сяофэна за руку в одной руке: ''Глупый! Ты смотришь вверх!"

Цзи Сяофэн в панике посмотрел вверх, то, что он увидел, было фотоаппаратом, он сразу понял, но его рот яростно сказал: "Ты тупая сука, подожди меня, подожди!"

Нин Тао безвременно сказал: "Люди делают это, небеса смотрят, не боишься ли ты возмездия?".

Зенг Хуайву холодным голосом сказал: "Ты, малыш, как будто свиреп, как глупо я тебя потом сделаю".

Цзи Сяофэн посмотрел на Нин Тао и хладнокровно засмеялся.

Сонг Чэнпэн заговорил и чихнул: "Раньше, в гостинице "Ворота Дракона", ты бил кого хотел, теперь ты не высокомерен"?

Нинг Тао засмеялся и сказал: "Кто-то вроде тебя, я очень хочу драться, когда захочу, помнишь, когда я выйду отсюда позже, есть время, когда ты встанешь на колени и будешь умолять меня".

"Ха-ха-ха!" Сонг Чэнпэн не мог не посмеяться, "Это лучшая шутка, которую я когда-либо слышал в своей жизни, ты что, с ума сошёл? Ты единственный, кто достоин говорить мне такие вещи?"

Нинг Тао просто лениво смеялся и улыбался, когда снова заговорил.

Ляо Бин постучал в дверь и вошел: "Департамент Зенг, офис готов, можешь привести кого-нибудь".

Зенг Хуайву кивнул, а затем холодным голосом сказал: "Уведите его!"

Две одежды в штатском последовали за Нин Тао и подставили его.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0369: Свиньи и тигры**

Глава 0369 Канцелярия директора по вопросам свиней и тигров.

"Старина Ляо, там все вещи подозреваемого?" Зенг Хуайву спросил.

"На нем ничего нет, только ключ, в хранилище улик", - сказал Ляо Бинг.

Зенг Хуайву на мгновение нахмурился: "Больше ничего нет"?

Ляо Бинг сказал: "Нет, просто ключ, электронные часы".

"Хорошо, я понял, ты иди отдохни, а я буду судить". Зенг Хуайву сказал.

Ляо Бинг выглядел несколько смущённым: "Это.......".

Зенг Хуайву сказал: "Не волнуйся, ничего не случится, я буду ответственен, если что-то пойдет не так". Выступая, он залез на плечи Ляо Бинга и "пригласил" его выйти из двери, не позволив ему ничего сказать.

Дверь в офисную комнату была закрыта, а две верхние одежды закрыли и окна, также нарисовав занавески.

Шесть пар глаз собрались на теле Нинг Тао, у каждой из которых было мрачное выражение. Нин Тао также посмотрел на шесть человек, стоящих напротив него, его выражение спокойно.

"Разве ты не свирепствуешь? Покажите мне еще одну из этих безудержных". Зенг Хуайву сказал.

Нин Тао улыбнулся: "Я возглавляю очень важный проект под руководством Академии наук, а сам являюсь аутсайдером Бюро по особым делам, осмеливаешься ли ты меня ударить?".

Zeng Huaiwu замер на мгновение, мерцание удивительный божественный свет вспыхнул в его глазах, он пришел в спешке и не внимательно изучил спину Нин Тао. "Цзин". Однако, даже если бы он проводил тщательное расследование, он ничего не смог найти, будь то руководитель проекта "Поиск предков" или посторонний человек из Бюро специальных служб, это не то, что можно было бы найти в базе гражданской информации.

Сонг Чэнпэн хладнокровно посмеялся: "Дядя Чэнпэн, не слушай его чепуху, я знаю, что проект, о котором он говорит, этот проект на самом деле управляется нами в Genesis Biotechnology, он просто тривиальный вариант резервного копирования". С начальным капиталом округа в 5 миллионов долларов, сколько может верхушка отнестись к этому серьезно? Это смешно, что этот парень до сих пор хвастается нам, что это многомиллиардное здание и без ума от денег".

"Какое бюро спецслужб, почему я об этом не слышал?" Ланг Вэй также насмешливо сказал: "Какой еще аутсайдер, аутсайдер, который убирает в ванной, так?"

Нинг Тао пожал плечами: "Разговор с вами, ребята, требует времени, не хочешь ударить меня, давай."

Цзи Сяофэн ругался: "Не думай, что мы не посмеем тебя ударить, где вещи!"

Нин Тао сказал: "Это было передано моей невесте, которая сказала, что выведет меня через два часа. Я бы не тратил свое время с тобой, если бы она не сказала, что все будет решено честно и откровенно. Ну, сейчас, который час?"

"Ты чертовски жесток со мной!" Цзи Сяофэн внезапно бросился и пнул Нин Тао в грудь.

Тело Нин Тао даже на мгновение не дрогнуло, но Цзи Сяофэн отскочил, его тело потеряло равновесие и упало на землю в волчьей манере.

Ланг Вэй протянул руку помощи Цзи Сяофэну.

Зенг Хуайву подмигнул.

Затем последовали две одежды в штатском, одна из которых вытащила молоток из талии, а другая отправилась прямо на офисную книжную полку и взяла толстую копию "Мечты о Красной Камере".

Еще очень рано быть готовым.

На груди Нинга Тао плевательница набила "Мечту о Красной палате", а другой плевательница вдруг ударил молотком по книге.

Бряк!

С приглушенным звуком на обложке "Мечты о Красной Палате" внезапно появился дополнительный след от молотка, молоток настолько злобный, что простых людей, вероятно, вырвет кровью!

Однако в углу рта Нин Тао все же появился намек на смех: "Не ел? Приложите усилия".

Молоточек с молотком на мгновение замер, затем внезапно поднял молот и снова хлопнул им вниз.

Бряк!

Весь "Красный особняк мечты" вздрогнул, казалось бы, в любой момент рассеиваясь на листе бумаги.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Зачем беспокоиться, просто возьмите молоток и раздавите его, вы, ребята, раздавите книгу, я совсем не в восторге". Прошло много времени с тех пор, как я принял избиение, так что хорошо подождать одного, затем разложить книгу, вы, ребята, можете воспринимать избиение всерьез?"

Это истинная правда, и он практиковал принимать вещи, как они приходят, и чем сильнее тупой удар, тем лучше для него, чтобы практиковать принимать вещи, как они приходят. Тем не менее, такой удар молотком по книге перед ним было примерно то же самое, что царапать зуд для него.

Несколько человек с этой стороны, однако, были ошарашены.

Особенно три брата-евнуха, они хотят видеть мучительный стенание Нин Тао, хотят слышать жалкие крики Нин Тао, но вместо мучительного стенания и жалких криков, Нин Тао улыбается и флиртует с человеком, который ударил его!

Не ел?

Ребята, вы можете быть серьёзными?

Это откровенная провокация!

"Чёрт!" Плевательница с молотком была в ярости и внезапно подняла молот высоко и ударила его вниз по колено Нин Тао.

Бах!

Железный молоток хлопнул прямо в незащищенную коленную чашечку без мышц и жира, затем отскочил высоко.

Колени Нин Тао не сломались, а угол его рта все еще носил слабую улыбку: "Это просто маленькое чувство, продолжай идти".

Плевательница, державшая в руках железный молоток, была ошарашена и не знала, что делать с молотком. Он думал, что этот молоток разобьет Нин Тао коленные чашечки, как стекло, и ему придется хромать до конца жизни, но он не ожидал, что Нин Тао скажет ему до того, как он почувствует себя немного!

В таком случае, с таким отношением, как вы позволяете человеку, который ударил вас продолжать?

Двое в штатском посмотрели на Зенг Хуайву за помощью.

До того, как у Цзэн Хуайву появились новые инструкции, Цзи Сяофэн схватился: "Он хорош в кунг-фу, он может выдержать драку, использовать пистолет"!

Зенг Хуайву отругал: "Ты с ума сошёл? Используй здесь пистолет, ты хочешь умереть!"

Вдруг вспомнив что-то, Цзи Сяофэн быстро вошел в ванную комнату, а через минуту вытащил промокшее водой полотенце, после чего снова пошел снимать ведро с питьевого фонтана. Он взял оба на сторону Нин Тао, а затем накрыл мокрым полотенцем рот и нос Нин Тао: "Я видел это в кино, ЦРУ и террористы используют его для пыток людей, я не верю, что он может выдержать избиение и не дышать!"

Две одежды в штатском опять посмотрели на Зенг Хуайву.

Зенг Хуайву холодно сказал: "Чего ты на меня смотришь? Делай, что он говорит!"

Плевательница с молотком опустила стул, на котором сидел Нин Тао, а другой поднял ведро и вылил воду на голову Нин Тао.

Нинг Тао везде сотрудничал, а не боролся и не сопротивлялся.

Кулдыканье, кулдыканье............

Вода из ведра продолжала литься на голову Нинг Тао.

Прошла минута.

Прошло две минуты.

Прошло три минуты..............

"Снимите его! Он умрёт!" Зенг Хуайву сказал нервно.

За молотком последовала обычная одежда, чтобы обнаружить мокрое полотенце, покрывавшее рот и нос Нинг Тао.

Но как раз в это время под полотенцем внезапно раздался голос Нин Тао: "Не надо, не надо, не надо, я еще могу немного подержать".

На этом замечании племянник, который собирался раскрыть полотенце, чуть не упал на землю.

Ведро с водой почти исчезло, и он сказал, что может продержаться еще немного!

Цзи Сяофэн был на грани разозлиться и вышел из себя, как он сказал: "Налей! Продолжай лить!"

Кулдыканье, кулдыканье............

Прошло еще три минуты, и последняя капля воды капала из пластикового ведра и разбилась о мокрое полотенце на лице Нинг Тао.

Нинг Тао не двигался.

"Упал в обморок?" Лэнгве спрашивал.

"Посмотрите на него, не убивайте здесь никого!" Зенг Хуайву сказал с тревогой.

Мокрое полотенце было открыто.

Нин Тао открыл глаза и улыбка расцвела: "Больше нет воды? Иди возьми воду, чтобы мы могли продолжать играть с ней. Минуту назад вода упала с высоты, и ощущение удара по лицу было похоже на купание под водопадом, успокаивающее. Быстро, принеси еще ведро воды, и мы сделаем это снова. Либо так, либо просто возьми шланг".

По всему подбородку.

Одежда из камбалы с молотком внезапно потеряла контроль над своими эмоциями, и молотком ударил Нин Тао по голове.

Бряк!

Головы не расцвели, кровь не брызнула, только лицо, которое мгновенно остыло. Улыбка на углу рта Нин Тао исчезла, и его глаза холодно посмотрели на плечевого человека, который ударил его молотком по голове.

Плевательница, с ознобом в сердце, сделала два шага назад, и молоток в руке упал на землю с лязгом.

"Дядя, сделай что-нибудь!" Цзи Сяофэн сошёл с ума: "Используй пистолет!"

Рука Зенг Хуайву подсознательно потянулась за талию, но на самом деле не вытащила пистолет.

В это время верхняя часть тела Нин Тао слегка приподнялась, затем разбилась, и кресло щелкнуло и разбилось.

Несколько человек подсознательно сделали два шага назад, один выглядел нервным. Рука Зенг Хуайву также подошла ближе к кобуре, угрожая в любой момент вытащить соответствующий пистолет.

Нин Тао медленно встал с земли ледяным голосом: "Ребята, вы действительно думаете, что с небольшим количеством денег и власти, вы можете делать все, что захотите?"

Зенг Хуайву отругал: "Стой смирно!"

Нинг Тао не обратил на него внимания, когда он повернулся и подошел к столу Ляо Бинга.

Несколько человек посмотрели друг на друга, они понятия не имели, что задумал Нинг Тао.

Нин Тао остановился перед своим столом, повернулся спиной, и одной рукой в наручниках схватил фоторамку на столе, затем удалил камеру-обскуру из фоторамки.

Зенг Хуайву вдруг понял что-то, его выражение внезапно напряглось, и суровым голосом сказал: "Ты... как ты смеешь подставлять меня нарочно!"

"Как ты смеешь? Ха, кем ты себя возомнил?" Нинг Тао прижал рамку к камере-обскуре и чихнул: "Я так с вами сотрудничал, ребята, только потому что увидел эту камеру-обскуру. Думаешь, все копы такие же плохие, как и ты, ты просто червь в корзине с рисом. Раз уж ты осмеливаешься это делать, разве у тебя не хватает смелости позволить людям снимать тебя?"

Сказав это, Нин Тао внезапно приподнял руки, и наручники на его руках сместились.

Зенг Хуайву яростно вытащил свой пистолет.

Нин Тао схватил пепельницу на столе и разбил ее волной руки.

Ого!

До того, как у Зенг Хуайву появился шанс полюбить пистолет, направленный на Нин Тао, пепельница проревела и сильно разбила ему лоб. Сильный шок, сильная боль, брызги крови, его глаза потеряли свет в тот момент, и он упал прямо на землю.

"Ты............................... как ты посмел напасть на полицию!" Цзи Сяофэн был эмоциональным: "С пистолетом.........."

Не дожидаясь, пока он вставит слова в рот, фигура Нин Тао покачалась и моргнула, чтобы дотянуться до него. Он широко открыл рот, а затем посмотрел, как кулак подошел к переносице. Он хочет спрятаться, но не может.

Бах!

Глухой звук.

У Цзи Сяофэна мгновенно рухнул нос, из его костей вырвалось кровотечение из носа, и его тело также покинуло землю, улетело назад, сильно ударилось о стену, а затем сползло вниз по стене и приземлилось на землю.

Лэнгве повернулся и побежал к двери.

С ударом от Нинг Тао, тело Ланг Вея также взлетело вверх, ударив по дверной панели и упав вниз.

Только тогда две одежды сорвались, потянувшись за ружьями.

Тем не менее, следующий второй Нин Тао достиг их и с одним ударом и ударом, они также упали на землю. Сломанная кость носа, сломанное ребро, кратковременный обморок, даже не было возможности сопротивляться.

Есть лестницы под ногами, кулаки кошачьих когтей, имеющие дело с культиваторами или демонами, чьи культивации выше его, это тяжело, может поразить обычных людей, это определенно профессиональные боксеры, избивающие детей в детском саду.

В одно мгновение в офисе остались только Нин Тао и Сонг Ченпенг.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0370 "Мудрец".**

Глава 0370 "Четыре глаза мудреца".

Лицо Песни Чэнпэн было бесстрашным, с аурой традиционного боевого искусства: "Должен сказать, у тебя кишка тонка, но осмеливаешься ли ты убивать здесь?".

Нинг Тао покачал головой.

Сонг Чэнпэн добавил: "Люди здесь, будь то я, или Цзи Сяофэн, или Лан Вэй, у нас у всех есть возможность заставить вас пожалеть после того, как мы уйдем отсюда. Как маленький конфликт вернулся к тому, чем он является сейчас? Я не могу понять, чего ты хочешь до сих пор."

Нинг Тао сказал: "Раз уж ты спросил, я скажу тебе. Биотехнология Бытия дал биологический исследовательский центр, который сделал родословную Дэн, мой друг, его зовут Инь Мо Лань, где он сейчас? Это то, чего я хочу, скажи мне правду, скажи, где мой друг, и я пощажу тебя".

"Хахаха......" Сонг Ченпенг засмеялся.

Нинг Тао просто посмотрел на него, его выражение спокойно.

Сонг Ченпенг остановил свой смех: "Никогда не жди от меня ни слова".

Как только слова упали, Сун Чэнпэн внезапно согнул ноги, центр тяжести его тела сдвинулся назад, и с одним отскоком ног, весь человек захлопнул дверь в офисную комнату, как сверчок выбросил назад.

Нин Тао не гонялся, Сонг Чэнпэн уже был рыбой, висящей на его крючке, куда еще можно было пойти на крючке? Тем не менее, как раз в тот момент, когда Сун Чэнпэн встал на ноги, он неожиданно и необъяснимо упал на сторону Цзи Сяофэна, который сломал переносицу и потерял сознание, и протянул руку, чтобы размазать горсть крови на его лице.

Глаза Сонг Ченпенг были широко открыты.

Что это за операция?

Человек, который так свиреп и силён, всё ещё такой хитрый!

Бах!

Дверь в офисную была открыта.

"Не двигайся!" В коридоре ревел голос Ляо Бинга.

Дюжина пистолетов была направлена на Сонг Чэнпэна, который просто хлопнул дверью и вышел, не успев встать на ноги.

"Это не......." нервно сказал Сонг Ченпенг, "Это он...... не я...."

Женский голос внезапно раздался от входа в коридор: "Не кто ты? Кто дал тебе мужество напасть на офицера полиции и убить кого-то в полицейском участке, твой отец? Или это твои деньги?"

Цзян Хао пришел, в форме, с пчелиной талией и длинными ногами, героический.

"Суперинтендант Цзян". Ляо Бинг на удивление слегка встал.

Комиссар был таким, и группа полицейских просто встала и отдала честь. Только что даже Дзэн Хуайву так не обращались.

Он также является старшим суперинтендантом, но Зенг Хуайву не подходит для Цзяна.

"Как поживает старый вождь?" Солдат Ляо мягко попросил.

Старый вождь во рту был не кем иным, как Дин Йе, который был школьным офицером при Дин Йе до того, как ушел в отставку из армии.

Цзян Хао сказал: "Старый мастер находится в добром здравии, практикуя свой меч и играя в шахматы каждый день, в другой день мы пойдем вместе, чтобы увидеть его, вы идете и увидеть его, он будет очень счастлив".

Ляо Бинг кивнул и не говорил глубоко, в конце концов, сейчас не время говорить о таких вещах.

Это также является причиной того, почему так много полицейских участков в Ningtao не сдаются, но приходят в этот полицейский участок, чтобы сдаться. Как арендованный четырехугольник был окружен, Цзян Хао звенит несколько слов в ухо, говоря то же самое, что начальник этого полицейского участка, Ляо Бин, который все еще был на пути в полицейский участок, уже все устроил.

"Вы... вы, ребята... "Песня Чэнпэн, кажется, что-то поняла".

Цзян Хао сделал большой шаг в сторону Сонг Чэнпэн, слой холодного мороза, обволакивающий его красивое лицо: "Встань на колени"!

Сонг Чэнпэн не встал на колени и жестко сказал: "В нашей стране еще нет закона, по которому люди могли бы встать на колени, за кого ты себя принимаешь?

Цзян Хао внезапно поднял ногу и пнул Песню Чэнпэн в маленький живот.

Ноги Сонг Чэнпэна, прежде чем упасть на землю, скользили на несколько шагов, и, не дожидаясь, пока он встанет, двое полицейских уже удерживали его и надели на него наручники.

"Что ты делаешь? Ты выдвигаешь вопиющее обвинение! Отстань от меня, я подам на тебя в суд! Я хочу к адвокату!" Сонг Ченпенг рычал.

В глазах Цзян Хао вспыхнул зеленый блеск, когда он сделал два шага вперед, поднял ногу и наступил на голову Сонг Чэнпэна.

Фигура внезапно вырвалась из офиса, обернув руки вокруг талии Цзян Хао и остановив ее.

Человек, который был еще окровавлен минуту назад, казалось, был воскрешен полным крови.

Нин Тао сказал в ухе Цзян Хао: "Успокойся, я пошевелил его телом, вместо этого ты окажешь ему услугу".

Цзян Хао кивнул и также прошептал: "Быстро отпусти меня".

Нин Тао поспешил отступить, если она вдруг замерзла в это время, я не знаю, сколько людей испугалось бы.

Сонг Чэнпэн подполз с земли и потянулся за телефоном.

"Что ты делаешь?" Солдат Ляо кричал.

Сонг Чэнпэн гневно сказал: "Что, я больше не имею права звонить? Я позвоню папе и попрошу его привести адвоката, и о да, репортера!"

Ляо Бинг собирался что-то сказать, когда Нинг Тао сказал: "Шеф Ляо, пусть борется, я бы хотел посмотреть, какой человек вырастил такого сына".

Владелец Genesis Biotech, он с нетерпением ждал встречи с этим человеком.

Ляо Бинг сказал: "Отпустите его и отведите в комнату для допросов, даже если ему разрешат сделать звонок, это будет сделано под нашим наблюдением".

Сонг Чэнпэн был сопровожден в комнату для допросов, и когда он потер плечи, он посмотрел на Нин Тао, как будто у него было два ножа.

Ляо Бинг вел в свой кабинет.

Первым, кто проснулся, был Зенг Хуайву, на которого надели наручники, как только он проснулся, и он внезапно взволновался: "Что вы делаете? Кто дал тебе право надеть на меня наручники! Хочешь получить билет на улице? Ляо Бинг, иди сюда, дай мне гребаное объяснение!"

Солдат Ляо хладнокровно засмеялся: "Объяснить тебе"? Ты злоупотребил линчеванием в моем офисе, и я все это заснял".

"Тогда ты тоже не в том положении, чтобы надевать на меня наручники!"

Цзян Хао, который стоял в дверном проеме, сказал: "Во сколько пришло время, когда вы, ребята, все еще здесь, чтобы сделать официальное заявление! Злоупотребление линчеванием действительно ничего не может с тобой сделать, наказать максимум, но ты взял деньги из гостиницы "Дракон", и у тебя там было много расходов, это достаточно ужасно, чтобы преследовать тебя в уголовном порядке и приговорить к наказанию, верно?"

Зенг Хуайву был ошеломлен, он никогда не видел ни бухгалтерскую книгу гостиницы "Ворота Дракона", ни видео на жестком диске, но как только Цзян Хао сказал это, он знал, что доказательства, которые Нин Тао взял из гостиницы "Ворота Дракона", являются доказательством его незаконных и непокорных действий.

"Ты просто вымоешь свою задницу и будешь ждать, пока тебя посадят, и действительно подумаешь, что ты какая-то большая шишка, из своей глубины". Цзян Хао оставил эти слова и последовал за Нин Тао в комнату для допросов.

В коридоре Нинг Тао сказал: "Кому ты дал все эти улики?"

Цзян Хао сказал: "Мой босс, он хотел бы встретиться с вами, я сказал, что я должен спросить ваше мнение, прежде чем отвечать ему, вы хотите встретиться с ним"?

Нин Тао на мгновение подумал, а затем покачал головой: "Лучше забудьте об этом, если я пойду на встречу с вашим боссом, может быть, это станет официальным учреждением". Я родился не для того, чтобы быть солдатом, свободно привыкшим".

В углу рта Цзян Хао появился намек на смех: "Ты материальен, чтобы быть божественной феей".

Нин Тао улыбнулась: "Пойдем, проверим того мальчика Сонг Ченпенга".

Цзян Хао и Нин Тао прошли рядом и сказали: "Эти ребята не доставили тебе хлопот, не так ли?"

Нин Тао сказал: "Разве ты не видишь, что происходит в кабинете директора Ляо, они забивают мне грудь и колени".

"Больно?" Цзян Хао сказал с беспокойством.

Нинг Тао сказал: "Конечно, больно, не верите, что я попробую, ударив кулаком в грудь?"

Цзян Хуо слегка плюнул, его щеки были слегка красными, а голос был маленьким: "Это полицейский участок, ты можешь вернуться в участок, если хочешь, можешь делать все, что хочешь, вопрос в том... осмелишься ли ты?"

Нинг Тао был безмолвным.

Цзян Хао не была такой раньше, в его сознании она была женщиной с сильным чувством справедливости и сильным и сдержанным характером. Однако с тех пор, как она стала новым демоном, на ее теле стало больше демонической ауры и демонической природы, и то, что она не осмеливалась сказать раньше, теперь было случайно сказано, а то, что она не осмеливалась сделать раньше, теперь было случайно сделано. Он был безмолвен, но она знала, что он не может прикоснуться к ее телу, но она всегда провоцировала его, и он не был ответственен за то, чтобы спровоцировать ее.

В комнате для допросов руки Сон Сын Пэна были в наручниках, а перед ним на столе стоял мобильный телефон.

Допросивший милиционер сказал: "Можете звонить сейчас, но следите за своими словами, потому что ваши слова будут в моем личном деле и в будущем могут быть использованы против вас в суде".

Нин Тао и Цзян Хао подошли к стене из закаленного стекла и посмотрели на Сонг Чэнпэн через одностороннюю видимую стеклянную стену.

Песня Chengpeng взял мобильный телефон на столе, но не сразу набрал его, он, казалось, думал и колебался.

Нин Тао слегка нахмурился: "Этот Сонг Ченпенг отличается от этих двух неудачников, он умный и с ним немного трудно иметь дело".

Цзян Хао, однако, так не думал: "Разве он не умнее, когда ты играешь в перерывах между аплодисментами, ты еще умнее".

Нинг Тао только что улыбнулся. Он распространил ладонь своей руки, и одним движением ума, бронзовый ключ появился в его ладони в мгновение ока пустоты.

Это ключ от клиники "Скай аут".

В пределах определенного расстояния, пока он чувствует присутствие ключа Небесной клиники, он сможет завербовать его обратно. Этот диапазон он специально не тестировал, но не ожидал, что он будет маленьким. Так что никто в мире не смог бы поймать его в ловушку, и ни одна тюрьма не смогла бы поймать его в ловушку. С ключом в руке и кровавым замком он может вернуться в центр Небесной клиники.

"Убери это быстро, это нехорошо объяснять, когда тебя узнают." Цзян Хао призвал.

Нин Тао убрал ключ от Тяньтяньской внешней клиники: "Группа отпустит вас в комнату для улик и вернет мои часы".

Он может вернуть Внешнюю клинику Небес, но не Дозор Шепчуна.

"Хорошо". Цзян Хао ответил.

Глаза Нин Тао снова приземлились на тело Сонг Ченпенг.

Сонг Чэнпэн, наконец, обдумал это, набрал номер и вслух сказал: "Папа, не приходи, цель этого человека - ты".

Голос Сун Чэнпэн исходил из громкоговорителя, Нин Тао замер, он не ожидал, что Сун Чэнпэн позвонит Сун Бэйчжун, первые слова на самом деле были такой фразой.

Сонг Чэнпэн просто сказал это и повесил трубку, он положил его на стол, а затем пошевелил глазами, чтобы посмотреть на стеклянную стену.

Нинг Тао сказал: "Он знает, что мы следим за ним".

Цзян Хуо слегка нахмурился: "Это действительно то же самое, что ты сказал, этот парень умный". Со всеми доказательствами, которые вы мне дали, кому-то его уровня на самом деле легко сойти с рук. Пока его семья давала девочке компенсацию в небесах, это запечатывало рот девочки. Даже если в конце концов будет предъявлено обвинение, он просто запятнает свою репутацию. Похоже, он к этому готов".

Нинг Тао внезапно вспомнил что-то, нарисовал ногу и ушел.

"Куда ты идешь?" спросил Цзян Хао.

"Мне нужно в гостиницу "Ворота Дракона"." Нинг Тао сказал.

"Я пойду с тобой". Цзян Хао сказал.

Нинг Тао сказал: "Нет, ты останешься здесь, здесь есть еще кое-что, ты справишься, я не могу, подожди моего звонка".

"Будь осторожен". Цзян Хао динь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0371 Длинные волосы, красивая осанка**

0371 Глава Длинные волосы, красивая осанка. Было поздно ночью, и персиковая деревня была окутана темнотой, и ни в одной из них не было света. Города становятся все более оживленными, села - холодными, молодежи - нет, а остались только старики и дети, которые не могут ходить в школу.

Через деревню Персиковый цветок проехал электрический вагон, который в конце деревни приехал в гостиницу "Дракон".

В гостинице Dragon Gate Inn тоже не было ни одного света, и небо было темным без луны, и оно было темным.

Ворота были открыты, и не было швейцара, стоящего на страже.

Девочки убегают, и каждая из них получает по сто тысяч долларов, пытаясь разоблачить преступления Ли Бяо, и они не вернутся.

Нинг Тао выехал в ворота небесного электромобиля Дао и продолжил свой путь, пробудив глаза и нос к состоянию взгляда и запаха, он летел и смотрел везде и везде, где только мог.

Он не видел прежнего погодного поля, где кто-то существовал, запах людей, задерживающихся в воздухе было много, но это все осталось от прежнего.

Величественные Ворота Дракона Инн прибыли в мгновение ока, также тихо, ни один свет не был освещен.

До сих пор в поле прекурсоров не было обнаружено присутствия человека, но воздух был густым, с запахом очищающей жидкости. Нинг Тао слегка нахмурился, когда припарковал за дверью электромобиль "Небесный Дао", а затем вошел в вестибюль гостиницы "Драконьи ворота".

В вестибюле гостиницы "Драконьи ворота" было пусто, ни души не видно. На полу еще остались пятна от воды, и запах очищающего раствора исходит от этих пятен. Существует также запах крови, и хотя запах очищающего раствора сильный, он не может полностью скрыть запах крови, который остается в молекулах воздуха. Весь зал был убран, а столы и стулья были аккуратно расставлены.

Хотя он не видел его своими глазами и не испытал его на себе, Нинг Тао мог догадываться, что происходит.

В то время полиция окружила это место, и ему пришлось уйти. Вместо этого полиция забрала только Сонг Чэнпэна, Лан Вэя и Цзи Сяофэна, а не Ли Бяо. Ли Бяо потерял свою бухгалтерскую книгу, потерял свой жесткий диск, и лучший способ для тех, кто выше его, чтобы иметь дело с ним, чтобы убить!

Земля была очищена водой, которая была смешана с чистящим раствором, но воздух по-прежнему несет в себе много запаха, оставленного человеческим телом. Нинг Тао поймал эти ароматы и прочесал их. Вскоре незнакомый запах проник в его ноздри с намеком на сигару, запах человека.

Нин Тао заперся в своем запахе и прошел по лестнице в конце зала.

В конце зала был коридор, ведущий на задний двор гостиницы "Ворота Дракона".

Коридор приветствуется двумя рядами старинных зданий, напоминающих древний Сюй Лу, каменным шиферным "уличным" и уличным фасадом, некоторые с ликероводочными флагами, а некоторые с вывесками, похожими на лапшу.

Нетрудно представить себе картину.

Благородная шлюха. Клиенты приходят сюда и просто гуляют, а рестораны и булочки заполнены молодыми женщинами. Наверху открылось окно и вышла красивая женщина в старинном костюме, случайно уронила вышивальную тарелку и разбила ее о твое тело, а потом прошептала тебе: "Господин, пожалуйста, поднимите ее для меня".

К сожалению, Нинг Тао больше не мог видеть таких сцен. Было тихо, двери и окна были закрыты, и ни один свет не горел.

Аромат, который нес запах сигары, протянулся вперед, вместе с запахом Ли Пьяо, просто не мог определить, когда он остался позади. Основываясь на ситуации в зале, Нин Тао подозревал, что курильщик сигар убил Ли Бяо, затем избавился от тела и очистил место убийства. Однако есть и другая ситуация, когда курильщик сигар убивает одного из людей Ли Бяо и похищает его.

В любом случае, курильщик сигар был добычей Нинга Тао, который его запер.

В конце улицы, аромат курильщика сигар сделал поворот и пошел в выставочное здание. Двери и окна этого здания "Сюй" были плотно закрыты, так что вы не могли видеть, как раньше высвобождалось поле погоды, но запах крови в воздухе был гораздо сильнее.

Нинг Тао посмотрел вверх, и из угла его рта появилась холодная улыбка. Он сделал прыжок, его тело приподнялось к земле и сделало два шага в пустоту, а когда приземлился, то уже находился на балконе второго этажа Сюй Лу. Когда приземляешься, шумит немного, чего нельзя избежать.

Толстые затемняющие шторы были нарисованы за окном, так что даже если внутри были люди, они не могли видеть его предшествующее поле погоды.

Фу, фу, фу!

Внезапно из комнаты раздался ненормальный звук, и почти в тот же момент треснули шторы, а окно, прикрепленное к окну, разбилось вдребезги.

И Нин Тао уже был сухим заклинанием до этого, его тело уже прыгнуло на бревно кирки на балконе, его руки держали бревно кирки, а ноги были прижаты к стене с другой стороны.

Фу, фу, фу, фу...............

Из комнаты вылетели пули, занавески были забиты дырами, а стелланные окна разваливались на части, и по комнате пролетали осколки.

"Помогите!" Голос Ли Бяо внезапно вышел из комнаты.

"Ха!" Прозвучал холодный ворчание.

"А!" Ли Бяо издал жалкий крик.

В это мгновение руки Нин Тао отпустили бревно балкона, его ноги растоптали стену, а тело затонуло головой в окно.

Комната не ждала, но два погодных поля в комнате были похожи на фонари, освещающие темную комнату для Нинг Тао.

Длинноволосый мужчина стоял лицом к окну с установленным глушителем в руке. Микро-бросок оружия. Пистолет-пулемет, с магазином в другой руке, собирался изменить его. Его лицо было с завязанными глазами в черном капюшоне. Он был сильным и пропорциональным.

Ли Бяо висел на балке комнаты, военный нож, проткнутый в грудь, кровь вытекала, и его предшественник погодное поле быстро ослабевало.

Все они были видны Нин Тао в тот момент, когда он вошел в окно.

Нинг Тао ворвался, и длинноволосый мужчина испугался и оторвался, ускоряя смену клипа.

Где Нин Тао позволил бы ему сменить журналы, и, пожмет руку, мимо пролетела небесная игла.

Техника Летающей Иглы в сотне шагов.

Длинноволосый мужчина внезапно сделал сальто назад и поменял зажимы в воздухе, избегая при этом булавки в небе. Когда он приземлился, его рука перевернулась, и дуло его пистолета было направлено в сторону Нинг Тао.

Нюхать!

Упавшая небесная игла внезапно повернулась и приземлилась на лопатку длинноволосого человека. Его рука, захватывающая пистолет, внезапно упала, пуф, пуля попала в пол, и куски массивного деревянного пола пролетели через него.

Сотня шагов через Технику Летающей Иглы Яна не просто выстрелили в Небесную Иглу и оставили ее в покое, но использовали Духовную Силу как нить, чтобы управлять ею, чтобы улететь обратно. Несмотря на то, что Нин Тао не смог достичь уровня в сто шагов, на этом расстоянии не было никаких проблем. А длинноволосый мужчина увернулся от булавки с откидным верхом и закончил менять клипсы в воздухе в красивой позе, которая встала на пути обратного полета булавки.

Как только Нинг Тао поманил, небесная игла замахнулась и улетела обратно в его руки.

Но в тот момент он бросился в сторону, захлопнул дверь и скатился вниз.

Нинг Тао нарисовал ноги и устроил погоню.

"Помогите........" внезапно раздался голос Ли Бяо, слабый и полный страха.

Ступени Нин Тао на мгновение застопорились, и в этот момент его сердце было чрезвычайно колеблющимся. Выйдя из полицейского участка, он открыл удобную дверь и вернулся в клинику "Небесные Ворота", затем на электрическом автомобиле "Небесного Дао" бросился в гостиницу "Драконьи Ворота". Его целью является не кто иной, как Ли Бяо, и секреты, которые Ли Бяо знает, что он хочет знать, а 1997 точки злых мыслей и грехов в теле Ли Бяо также движут его сердцем. Как он может быть слишком много, когда на кону деньги?

Бах!

Звук разбития окна раздался снизу, и длинноволосый мужчина сбежал из здания шоу-бизнеса в то небольшое время, когда Нинг Тао колебался.

Нинг Тао вздохнул и отказался от идеи преследовать длинноволосого человека. Ли Бяо был тяжело ранен и может умереть в любой момент. Он, конечно, мог бы догнать длинноволосого человека, но не было бы никакого Ли Бяо, когда он вернется снова. Рыба и медведь не могут иметь оба пути, он может выбрать только один.

Нин Тао перешёл на сторону Ли Бяо, открыл маленькую аптечку, вытащил прекрасный первичный рецепт Дана и запихнул его прямо в рот Ли Бяо, одновременно вливая немного духовной энергии в тело Ли Бяо, чтобы помочь ему стабилизировать своё сердце.

Судя по положению военного ножа, застрявшего в груди Ли Бяо, длинноволосый мужчина явно хотел ударить его ножом в сердце и убить. Он не был уверен, потому что было слишком темно, или потому что Ли Бяо уклонился в решающий момент, военный нож не прилип к сердцу Ли Бяо, он был выключен на два миллиметра. Если бы не эти два миллиметра смещения, Ли Бяо уже был бы трупом в этот момент.

"Я могу спасти тебя, но у меня есть мои правила исцеления, и ты должен подписать рецепт, который я тебе даю, ладно?" Нин Тао сказал Ли Бяо.

Это запечатало сделку.

Нин Тао расстегнул тело в руках Ли Бяо, затем вытащил обычную палочку с нарисованным на ней кровяным замком из маленького сундучка с лекарствами, открыл кровяной замок и втянул Ли Бяо в дверь удобного для него места.

Семь звезд клиники освещены, штатив добра и зла полон ярости, а дым поднимается.

Нин Тао затащил Ли Бяо на пустое место в центре клиники, также игнорируя его, и пошел прямо к столу, чтобы выписать рецепт злого ума. Когда он был в гостинице Dragon Gate Inn, он уже поставил диагноз Ли Бяо с бухгалтерской книгой Bamboo Jane, так что не было необходимости делать это снова.

"Это... какое место?" Ли Бяо нервничал и боялся.

Нинг Тао сказал: "Моя клиника, не волнуйся, пока ты подписываешь рецепт, я обязательно тебя вылечу".

"Не знаю, почему... Мне так страшно... Я была так добра, услышав голос матери... "Голос Ли Бяо был странным... "Она, казалось, звала меня... но она уже мертва, я взяла деньги с ее лечения в том году, азартно играла и проиграла, мне жаль ее..."

Человек делает это, небо смотрит, и долг, который должен быть выплачен, всегда должен быть выплачен.

Нин Тао быстро написал рецепт злых мыслей, сказав: "Этот убийца, ты его знаешь?".

"Не знаю".

"Тогда ты знаешь, кто пытается тебя убить?"

"Она".

"Кто она и где она?"

Ли Бяо, однако, покачал головой: "Я не знаю, я и контакт через этот телефон, этот номер, но мы никогда не встречались".

Нин Тао на мгновение нахмурился, телефон был передан Цзян Хао, который также передал его. Однако даже с таким телефоном женщина больше не сможет с ним связаться, а тем более отвечать на его звонки.

"Если подумать, вы тоже не слышали никаких особенных окружающих звуков, когда связывались с ней? Как звук взлета самолета, звук движения высокоскоростного поезда или звук, когда кто-то разговаривает в кулуарах?"

"Посмотрим......." Ли Бяо упал в воспоминание.

Он был сговорчивым, только потому, что хотел жить.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0372 Глава 3. Арендодатель.**

0372 Глава 3 Драка. Хозяин дома Нин Тао прописывает злые помыслы греховным рецептом, он хорошо складывает его, затем приходит на сторону Ли Бяо с пером.

Ли Бяо вдруг прозвучало что-то: "Я вспомнил........".

Нинг Тао двинулся в своем сердце и призвал: "Что ты помнишь? Скажи мне сейчас!"

Ли Бяо не сказал это прямо, он смотрел прямо на Нин Тао с тревогой и подозрением в глазах: "Ты же не убьешь меня, правда?"

Нинг Тао сказал: "Если я хочу убить тебя, я не спасу тебя, и ты умрешь в этой комнате".

Ли Пьяо снова сказал: "Ты же не собираешься сдавать меня полиции?"

Нин Тао покачал головой: "Я точно не передам тебя полиции, на самом деле меня тоже подставили те три парня, а меня ищет полиция".

"Это я знаю, я видел новости". Ли Бяо снова молчал, прежде чем открыть рот: "Однажды я позвонил ей, чтобы сообщить о счете, и услышал что-то... это было похоже на звук радио гимнастики... 121... 121...".

Нинг Тао в глубине души мрачно сказал: "Транслируй гимнастику, 121... Может ли эта женщина быть учителем? Маловероятно, как учитель может контролировать такого злодея, как Ли Бяо, между аплодисментами?"

"Это все, что я знаю об этой женщине, ты сказал, что спасешь меня, пожалуйста, спаси меня." Ли Бяо умолял.

Нинг Тао сказал: "Подпиши это, и я исцелю тебя после того, как ты подпишешь".

Ли Бяо взял ручку, которую Нин Тао дал ему, и попытался открыть дурной ум, который Нин Тао положил на землю, чтобы посмотреть, но Нин Тао проштамповал ногу на той части, которую он хотел открыть.

"Поверь мне, ты не захочешь этого видеть." Нинг Тао сказал.

"Ты же не скрываешь записку, которую должен, не так ли?" Ли Бяо предположительно сказал.

Нинг Тао ругался, ''Подпись''! Вот он я, без всяких условий!"

Ли Бяо вздрогнул, взял ручку и подписал свое имя на рецепте "Злая Мысль".

Облако зеленого зеленого дыма в мгновение ока проглотило Ли Бяо.

Через минуту зеленый дым рассеялся, и Ли Бяо спокойно лежал на земле с закрытыми глазами. Военный нож, который был вонзан в грудь, был нарисован и лежал на груди.

Нин Тао подхватил саблю, на рукоятке которой выгравированы три слова "восточная алебарда".

Так зовут убийцу?

Генерал Нин Тао спрятал свой меч, а потом в голову Ли Бяо воткнула игольная болезнь "One Day Needle Vicious Disease". Бамбуковая книга счетов предписывает договор искупления за злые помыслы с одним пунктом - смерть во искупление греха. В этот день игольная болезнь продолжается, Ли Бяо умрет здесь, даже тело не останется позади. Это плод его злых дел; он не винит ни небо, ни землю, но самого себя.

Нинг Тао открыл удобную дверь и вернулся в комнату, расположенную на заднем дворе гостиницы "Ворота Дракона", затем взял обычную наклейку с нарисованным на ней кровавым замком, который упал на пол, и убрал ее.

В воздухе оставался сильный запах крови, а также характерный запах сигар у длинноволосых мужчин.

Нин Тао проследовал по маршруту побега длинноволосого человека, и, выйдя из здания Сюй, проследил его до забора.

Там был топот по стене, и длинноволосый человек перевернул стену.

Нин Тао сделал вертикальный прыжок, шагнул в пустоту и легкой посадкой приземлился на стену обеими ногами. Он оглянулся, затем перепрыгнул через забор, следуя по запаху.

За Воротами Дракона стояла пустошь, а за пустошь стоял склон холма, а выше - участок Дикой Великой Стены, прорвавшийся через холм.

Нин Тао заблокировал запах длинноволосого человека, чтобы продолжить слежку, и остановился недолго.

На земле есть отметки о том, что мотоцикл стартует, и отметки о том, что колеса тянутся вперёд. Нинг Тао оглянулся и увидел дорогу. Он сдался, вернулся тем же путем, поехал на электромобиле "Небесный Дао" и покинул гостиницу "Ворота Дракона".

Покинув хребет Персиковой Деревни, он снял кровавый замок с поля, открыл его и вернулся в Небесные клиники.

На полу клиники больше не было Ли Бяо, и он ушел, ничего не оставив позади.

Нин Тао открыл бамбуковый эскиз учетной книги, а бамбуковый эскиз учетной книги показал, что доступный остаток составил более 1997 пунктов, ни чуть больше, ни чуть меньше. Феномен избытка зла и добра Ци, при котором черное существо толще белого, снова появился в Триподе Добра и Зла.

Нин Тао набрал телефон Цзян Хао в клинике и открыл: "Какова сейчас ситуация на твоей стороне?".

"Сонг Бейкун не пришла, вместо этого пришли несколько юристов, и группа медиа-репортеров, шумных и надоедливых". Голос Цзян Хао, и звук кого-то, кто спорит, также могут быть смутно услышаны по телефону.

"Освободит ли это людей?"

"Нет, на этот раз это немаловажно, в этой книге участвует много людей, и он, как один из них, также поставил тебя с Зенг Хуайву, на этом только он не может уйти под залог. Я уже поздоровался с директором Ляо, и неважно, кто придет, они никого не отпустят". Цзян Хао сказал.

"Это хорошо". Нинг Тао сказал.

"Как твоя сторона?"

Нин Тао сказал: "Давай подождем, пока ты вернешься, телефон сказал, что это неудобно, дополнительно помоги мне проверить человека".

"Проверить кого?"

"Человек по имени восточная алебарда, восточная алебарда восхода солнца, алебарда квадратного неба, нарисованная алебардой Лу Бу". Нинг Тао очень четко описал это.

"Хорошо, я проверю позже, боюсь, что не вернусь сегодня вечером, позаботься о себе." Голос Цзян Хао.

"Ты тоже рано отдыхаешь". Нинг Тао повесил трубку.

Сторона Сонг Чэнгпэн охраняет Цзян Хао, то есть на самом деле не тот, кто пойдет ходатайствовать, сможет внести залог за Сонг Чэнгпэн, пока Сонг Чэнгпэн содержится в полицейском участке, который до сих пор находится под его контролем. Сонг Чэнпэн был его единственной картой, картой, которая касалась безопасности Инь Мурана, и картой, которую он должен был держать в руках.

Женщину, стоящую за Ли Бяо и убийцей с длинными волосами, можно было пока отложить в сторону, и необходимо было как можно скорее выяснить, что случилось с Инь Мо Ланом и где она находится. Если бы Инь Мо Лан был убит, потому что изучал биотехнологию Genesis, то простите, даже если бы Сонг Чэнпэн был просто пунктом "разрезать оба яйца, чтобы загладить свою вину", он бы убил Сонг Чэнпэн!

Нинг Тао подошёл под стену замка и нашёл недавно появившийся кровавый замок. Он открыл замок с кровью, и дверь удобства появилась, когда он вошел внутрь. Через две секунды он появился посреди комнаты.

Хруст!

Слово молнии отделилось от ночного неба, и снежное сияние озарило комнату.

В комнате фермера Цинь Чжуй и Бай Цзин спят на простой деревянной кровати. За окном шёл сильный дождь, дул ветер, который не повлиял на сон двух сестёр, и когда Нинг Тао пришёл в середину комнаты, они случайно проснулись.

"Брат Нинг, что привело тебя сюда?" Цинь Чжоу был так удивлён, что встал с кровати, не дожидаясь, пока Нин Тао заговорит.

На ее теле были только бюстгальтер и треугольные брюки, красивое и трогательное зрелище. Как и у нее, у Белой не было ни одного лишнего куска ткани, кроме бюстгальтера и брюк треугольной формы, а пейзаж перед Нинг Тао был так прямолинейно представлен.

Белый Цзин ударил в боковую позу и лениво сказал: "Шурин, может, мне пойти и застелить тебе кровать?".

Нинг Тао неловко улыбнулся: "Нет, нет, я просто пришел проведать, посмотреть, как у тебя дела, а потом поговорить с тобой кое о чем".

Бай Цзин рядом с ней, и Цин Чжуй не очень хорошо целуется с Нин Тао, так что она встает с постели и перемещает табуретку для Нин Тао, и после того, как усадить его, она идет, чтобы получить чашку, чтобы налить воды для него. Это фотография мужа, возвращающегося домой, и молодой невестки, внимательно служившей ей.

"О чем ты хочешь поговорить?" Белая Цзин все еще лежала на боку, одна рука прижата к подбородку, и одна нога прижата к другой, с соблазнительным изгибом.

Цинь Чжоу поместил стакан воды в руку Нин Тао, а затем встал позади него и дал ему сжать плечо, которое Нин Тао принял открыто.

Это, наверное, самая лучшая сестра, сестра и шурин в мире, сестра может спровоцировать зятя перед сестрой, сестра не только не ревнует, но и стоит в стороне и давит на мужа плечами.

Нин Тао немного укрепил свой разум и открыл рот: "Лучше я сначала послушаю вас, ребята, как у вас дела?"

Уайт сказал: "Это деревня на западе, как она называется?"

Цинь Чжуй уставился на Цзин Цзина: "У тебя что, голова в груди? Компания инвестировала 10 миллионов долларов в работу по ликвидации последствий стихийного бедствия здесь, и как председатель компании, вы не помните название этого села? Эта деревня называется "Рыболовецкая речная деревня", и она находится недалеко от древнего города Пингву в Шуджи".

Вместо того, чтобы злиться, Уайт хихикал и говорил: "У моей сестры хорошая память, она будет школьником, когда у нее появится ребенок".

Нинг Тао: ".........."

Уайт Цзин продолжил: "Сестра уже сказала, что мы вложили здесь десять миллионов долларов в работы по ликвидации последствий стихийного бедствия и восстановлению, создали временное поселение, купили постельное белье и предметы домашнего обихода, затем отремонтировали мост и проложили дорогу и так далее, деньги как вода, вот как это бывает". Когда проливные дожди прекратятся и паводки отступят, мы сэкономим немного денег, наймем кого-нибудь для выполнения работы и направим ее удаленно. Если я останусь здесь все время и исправлю это на полгода, я хотел бы обмануть тебя, если Цинь Чжуй этого не сделает".

Нинг Тао сухо кашлял: "Сестра Бай, без шуток".

"О чем ты хочешь поговорить?" спросил Бай Цзин, и реакция Нин Тао, похоже, надоела ей.

Нинг Тао сказал: "То, что я приношу, это плохие новости".

Цинь Чжуй сразу немного нервничал: "Неужели ревущий Небесный Пес умер?".

Нинг Тао сказал: "Рычащая собака в порядке, боюсь, она все еще играет Шакиоу по телефону. Я говорю о старейшине Ине, от него давно ничего не было слышно, и телефонные звонки не работают. Он связывался с вами в течение этого времени?"

И Цин Чжуй, и Бай Цзин покачали головой.

Нинг Тао не удивился такому результату и добавил: "Я думаю, что он уже в руках биотехнологической компании Genesis, или культивирующих сил, которые контролируют эту компанию".

Мисс Чжин Бай была удивлена: "Никогда не слышала о такой силе правды.

Цинь Чжуй догадался: "Это же не может быть Секта Тан, не так ли?"

Нин Тао подумал о Тан Цзисяне, затем покачал головой: "Вряд ли это клан Тан, помните, в храме листьев Кумулус на окраине официального города, тех почитателей, которых звали епископом Бай Шэн, двух учеников Бай Шэна, Лю Сяньэра и У Сяолиня, позже их забрала женщина, до сих пор нет ни малейшего понятия, ни они не знают, кто эта женщина".

В глазах Цинь-Чжуй промелькнул намек на зеленую ость: "Старейшина Инь - один из наших, кто бы ни осмелился причинить ему вред, неважно, кто он, я лишу его жизни".

Нин Тао сказал: "Приготовься, съешь весь родовой Дэн, который я тебе дал, думаю, скоро будет большая битва".

Белый сказал: "Мы, сестры, уже съели то, что вы дали нам в первый раз, и наша демоническая сила значительно возросла". Ты собираешься съесть то, что дал на этот раз, не настраивая?"

Нин Тао сказал: "Ты все еще боишься забрать пропавший эликсир, когда ты со мной"? Давай, ешь, я тебе его доработаю, когда закончишь".

Бай Цзин улыбнулся и сказал: "Это благословение для моей сестры выйти замуж за врача, который умеет делать алхимию, и мне тоже повезло быть сестрой".

Цинь Чжуй был смущен и улыбнулся.

Нин Тао сказал: "Я должен вернуться, ситуация там очень сложная, Цзян Хао боится, что он не сможет справиться с этим в одиночку".

"Не надо, почему ты уезжаешь, когда только приехал? Мы втроем немного поборемся с хозяином, прежде чем ты уйдешь". Белая Цзин вытащила колоду карт из-под подушки и похлопала по кровати: "Давай, давай драться". Хозяин, пощекочи, если проиграешь, или сними одежду".

Нинг Тао: ".........."

Втроем. Хозяин, это либо щекотно, либо раздевайтесь, можно ли в эту игру играть? За ту маленькую тряпку, что была на них, королевская жареная картошка пропала!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0373 Ключевые операции**

0373 Глава Ключевые операции Около полудня шел дождь, с неба падал сильный морось, и пешеходы на улице укрывались перед уличными магазинами, чтобы избежать дождя.

Нингтао перешел улицу и вошел в кафе. Его одежда была промокла от дождя, но маленький сундук с лекарствами, который он носил на спине, остался сухим и не промокшим от дождя.

"Сэр, могу я спросить, что бы вы хотели заказать?" Официантка вежливо попросила.

"Латте, плюс немного случайного теста". Нин Тао выбрал место для карты у окна и сел.

"Хорошо, одну минуту, пожалуйста." Женская служба ушла.

Нинг Тао посмотрел на улицу через окно, дождь все еще падал, а улица была слабо пешеходной.

Официантка быстро принесла латте и выпечку: "Пожалуйста, сэр, наслаждайтесь".

Нин Тао кивнул, поднял ложку и сделал глоток кофе, а затем вытащил телефон, чтобы посмотреть на группу Даосского клуба WeChat. Он хотел узнать, есть ли какие-нибудь новости о Великом Циньском Императорском Докторе Чжан Чэндуне, который обещал ему ранний железный баба-банан для него.

Когда вы открываете даосский клуб WeChat Group, вы не видите новостей о Великом Цин Императорском Докторе Чжан Чэндуне, но вместо этого вы видите много новостей без питания.

Белый кролик: а-а-а, я съел слишком много моркови за последние несколько дней, я снова набрал восемь фунтов! У вас есть таблетки для похудения, я обменяю их на духовные травы?

Пресвятой Боже Ма: У меня есть як хлыст, я слышал, что он может похудеть, ты хочешь его?

Белый Кролик: Умри!

Король по соседству тренируется: как вы думаете, Америку нужно побить? Я хочу трахнуть этого тупого Ронапа!

Длинный Белый Горный Черный Медведь Гоблин: Старый Ванг, это Группа по Культивированию, никакой политики. Взлеты и падения династий не имеют никакого отношения к нам, монашескому народу. Не позволяй мирским встать на пути. Однако, если вы все-таки поедете, привезите мне лимитированный локомотив Харли, который мы не сможем встать на нашу сторону.

Lingxiao Pai Lei Zhenzi: @DrNing, выходи.

Я волк на Северо-Западе: чем вы @Д-р Нинг занимаетесь?

Луи Чжэньцзы из секты Линсяо: разве ты не знаешь? Вчера вечером в западном пригороде Северной столицы был разбит элитный частный клуб, и это был мастер нашей группы, доктор Нинг, которого разыскивает весь город, как вы могли не знать о такой крупной сделке?

Лю Цяньчжун: А? Правда или нет? У меня не было девятилетнего обязательного образования, не ври мне. Понимаешь?

Lingxiao Pai Lei Zhenzi: Покажи, что по-английски, то, что я сказал - правда. Я боюсь, что доктор Нинг сбежал, и группа распадается.

Я должен быть искренним Лю Цяньчжун: Я пришел, чтобы быть мастером группы, это торговая платформа наших культиваторов, как вы можете сказать, растворите просто растворите.

Нинг Тао послал сообщение: Я в порядке, это было недоразумение, а вы, ребята, не догадываетесь вслепую.

Бай Шенг Шенг Белая Сущность Кролика: Доктор Нинг, вы наконец-то пузыритесь, дайте мне эликсир для похудения, я дам вам духовный материал.

Мы поговорим об этом в будущем.

Lingxiao Sect Lei Zhenzi: Доктор Нин, простите, я получил сообщение от офицеров разведки нашего Lingxiao Sect, я пришел, чтобы спросить вас, прежде чем я смогу подтвердить это.

Доктор Нин: Ничего страшного, кстати, кто-нибудь из вас знаком с моим другом Инь Мо Ланом? Или кто-нибудь из вас что-нибудь слышал о нем?

Дюжина или около того активных членов группы отправили сообщения об отказе.

Сердце Нин Тао было тяжелым, и чем больше времени проходило, тем сложнее становилась ситуация Инь Мо Лана, и тем опаснее становилось его положение.

На экране телефона внезапно появилось новое сообщение от Великого Императорского Доктора Цин Чжан Чэндуна: @Dr.Ning, я уже на Южном острове и собираюсь встретиться с этим даосским другом. По дороге я говорил с ним по телефону, и он сказал, что он опять Тиеба Банан, который тоже можно перевести, но у него есть условия.

Нин Тао послал сообщение: @Da Qing Eunuch Zhang Chengdong, каковы условия вашего даосского друга?

Тай Цин императорский доктор Чжан Чэндун: Он не сказал по телефону, я буду знать, когда я поговорю с ним, я буду первым, кто даст вам знать, когда будут результаты, ждите моих хороших новостей.

Доктор Нинг: Спасибо, потом я вас поблагодарю.

Вдруг к столу подошел ароматный ветерок, и без приветствия женщина села прямо напротив Нинг Тао.

Нин Тао отрезал интерфейс чат-группы, и его взгляд переместился на женщину.

Женщины в возрасте около тридцати лет выглядят посредственно и несколько не в форме. Она носила серый пиджак с брюками и обувью цвета хаки на открытом воздухе, которые были немного инцестными. Тем не менее, Нин Тао знал, что она не такая, она была красива в лицо, потому что она была Тан Цзисянь.

"Твой талисман долины Инь Чжэнь не стоит целое состояние?" Нинг Тао сказал со вступительным словом.

Он приехал сюда в ответ на назначение Тан Цзисяня.

Тан Цзисянь сказал: "Будьте осторожны при плавании на лодке в течение десяти тысяч лет, ситуация сложнее, чем я думал, так что лучше быть осторожным".

У Нинг Тао дрогнул разум: "Что ты опять узнал?"

Тан Цзисянь сказал: "Добавь меня в свою чат-группу по культивированию, и я скажу тебе".

Нин Тао открыл группу Daoist Club WeChat в двухмерном кодовом интерфейсе группы, а затем просунул свой телефон со стола на лицо Тан Цзисяня.

Танг Цзисянь вытащил ее телефон и подметал его.

Нин Тао вскоре получил заявку на вступление в группу, заявитель "гонялся за мечтой", он не мог не посмеяться, он не ожидал, что Тан Цзисянь такая настоящая женщина имеет такую литературную сторону, но он все равно прошел заявку.

Он очень хорошо знал, что цель вступления Тан Цзисянь в Клуб Друзей Дао WeChat Group заключалась в получении информации, но ему было все равно, сделав десять тысяч шагов назад, он мог в любой момент выгнать ее из группы, но теперь ему нужно было получить информацию из ее рта.

В группе старый король по соседству культивирует реализм: приветствуйте нового даосиста, новый даосист докладывает в Сан-Вей!

Эссенция белого сырого белого кролика: 250 360 720.

Луи Чжэньцзы из секты Линсяо: .............

Тан Цзисянь, однако, даже не потрудился сделать приветствие, сразу убрал телефон, а также сказал в рот: группа светских культиваторов и демонов, современная жизнь слишком комфортна, они были потеряны, даосское сердце не там.

Нин Тао легкомысленно сказал: "Есть старая поговорка, что все дороги ведут в Рим, я превращу его, то есть все дороги ведут в бессмертный мир". В древние времена монахи, которые старательно практиковали, воздерживались от секса и даже не ели острую и рыбную пищу, не были большинством неудачников. Времена менялись, и не имело значения, адаптировались ли культиваторы и демоны к изменениям времени и внесли ли они какие-то изменения. Я бы сказал, что они в порядке, что бы ни мешало, просто будьте счастливы".

"Скажи мне, что ты узнал снова, когда тебе хватило смеха." Нинг Тао сказал.

Тан Цзисянь посмотрел на Нин Тао: "Знаешь, ты только что говорил, как мой отец".

"Кто твой отец?" Нинг Тао сказал ориентировочно.

Тан Цзисянь, однако, держала рот на замке и повернулась сказать: "Давайте перейдем к делу, этот ваш друг, Инь Мо Лан, его держат в подземной лаборатории Особняка Бытия, я не могу попасть внутрь, я не могу быть уверена, но эта информация, скорее всего, правдива. Как я уверен, вы можете догадаться, на самом деле это была не какая-то лаборатория, а место для алхимии и, возможно, место для защиты заклинаний".

Глаза Нин Тао вспыхнули от холода, если бы эта информация была правдой, даже если бы особняк Бытия был драконьей ямой и тигровым логовом, ему пришлось бы прорваться!

Тан Цзисянь сказал: "Я могу сказать, о чем ты думаешь, по тому, как ты смотришь в глаза, ты же не хочешь убивать, правда?"

Нинг Тао сказал: "Неважно, чего бы это ни стоило, я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти своего друга".

Тан Цзисянь сказал: "Ты человек, который ни в чем не хорош, поэтому все равно восхитительно иметь сильное чувство справедливости".

Нинг Тао хотел посмеяться, но не мог: "Откуда у тебя эта информация?".

Танг Цзисянь сказал: "Тебе не нужно спрашивать об этом, я хочу пойти в твою клинику, чтобы посмотреть, если ты даже не примешь меня. Или, давай заключим сделку, ты отвезешь меня в свою клинику, и я скажу тебе, из какого источника я получил эту информацию".

Нинг Тао замолчал.

Тан Цзисянь пожала плечами: "Я не ошибаюсь, с тобой действительно трудно ладить".

Нин Тао сказал: "Тогда скажи мне, что ты делаешь на развалинах Инь Юэ"? Не говори мне, что ты не понимаешь это заклинание, что ты пытался убить меня дважды, и что в последний раз ты использовал это заклинание, чтобы убить меня. Раз уж ты упомянул о сделке, тогда скажи мне это, и я покажу тебе свою клинику."

"Договорились". Тан Цзисянь пообещал сухо.

Нин Тао замер на мгновение, он не ожидал, что Тан Цзисянь согласится так сухо.

Тан Цзисянь снова сказал: "Однако, учитывая ваш характер, мне нужен посредник, чтобы быть свидетелем".

Нинг Тао слегка нахмурился: "Какой посредник?"

Уголок рта Тан Цзисяня плавал с таинственной улыбкой: "Естественно, это добродетельный и уважаемый посредник, я могу доверять ему, и ты тоже можешь".

Нинг Тао внезапно вспомнил, что пришел мерзкий человек.

В результате, он просто подумал об этом человеке, когда старый монах вошел в дверь, и без этого человека пришел голос: "Амитабха Будда, Мастер Нинг, не приходите невредимым".

Нин Тао вздыхнул в сердце, почему дух этого монаха был так далек?

Официантка поприветствовала его: "Старый... сэр, могу я спросить, чего бы вы хотели?"

Мастер Фа Кхонг объединил свои ладони и сказал: "Будда Амитабха, пожалуйста, принесите чашку бобового молока в Старую Сутру".

"Извините, у нас тут нет соевого молока".

"Тогда... стакан воды". Мастер Фа Кхонг сказал.

"Да, старый джентльмен, пожалуйста, присядьте на минутку." Официантка явно сдерживала смех.

Мастер Фа Кхонг подошел и провозгласил: "Амитабха Будда, мастер Нин, я так скучал по тебе на днях на блошином рынке, и я не боюсь, что ты слишком длинный, но я хотел бы поговорить с тобой".

Нин Тао был немного неразговорчив: "Хозяин, я поговорю о своих делах позже, так как вы давно сговорились с госпожой Тан, тогда я проясню свои слова". Ты ведешь себя как посредник, я могу доверять тебе, и я могу показать тебе свою клинику, но есть кое-что, что я должен знать, что мисс Дон должна сказать первой".

Тан Цзисянь покачала головой.

Но мастер Факонг сел рядом с Нин Тао, совсем не вежливо.

Официантка принесла стакан воды со льдом и поставила его перед мастером Факонгом: "Старый сэр, пожалуйста, наслаждайтесь".

"Амитабха". Мастер Дхаконг также провозгласил трубу Будды.

Нин Тао посмотрел на Тан Цзисяня, когда подумал, что Мастера Воздуха Фа не существует: "Ты не согласен? Тогда эта сделка не может быть продолжена."

Тан Цзисянь засмеялся и сказал: "Не будь дешевкой, просто впусти меня и хозяина в гости, но я хочу рассказать тебе секрет, который ты хочешь раскрыть. Я показал достаточно искренности, что возможность это один раз, обещай или нет, ты решаешь сам".

Только тогда Нин Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Мастера Фа Кенга: "Мастер, могу ли я ей доверять?".

Мастер Факонг: "Амитабха Будда, вы можете быть уверены в моих ваучерах".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, тогда пойдем со мной".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0374 Женщинам нельзя доверять.**

0374 Глава Женщины, которым нельзя доверять Линия из трех человек пришла к переулку, идущему бок о бок, а в конце переулка находилась Небесная Аут Клиника.

Было две причины, по которым Нин Тао был готов привезти Тан Цзисяня и Мастера Факонга для посещения Небесной внешней клиники. Одной из причин была тайна Инь Юэ Чжэня. Хотя останки Инь Юэ Чжэня были захоронены под землей, в его руках все еще осталась облачная руда, оставленная Инь Юэ Чжэнем. Более того, его любопытство о том, что огромное заклинание каменного яйца, оставленное народом Луны Инь, никогда не ослабевало.

Вторая причина заключается в том, что и Тан Цзисянь, и Мастер Факонг являются хорошими спиритуалистами, особенно Мастер Факонг, который является высокоуважаемым монахом, которому можно доверять как гаранту.

На самом деле, в конечном счете, даже если бы он взял Тан Цзисяня и Мастера Факуна на экскурсию по клинике, что бы могли сделать Тан Цзисянь и Мастер Факун? Сколько лопат в клинике "Sky Clinic" может снести пожар два человека?

"Это прямо впереди". Нин Тао поднял палец в конце переулка и сказал, когда шел, "я напомню вам обоим, чтобы вы посмотрели, все ли в порядке и не трогали ничего внутри".

"Амитабха". Мастер Фа Кхонг объявил о призыве Будды: "Пожалуйста, будьте уверены, мастер Нин, я знаю это правило".

Нин Тао взглянул на Тан Цзисяня с оставшимся от угла глаза светом, но обнаружил, что взгляд Тан Цзисяня смотрел прямо на Небесную заставу-клинику, его глаза горели. Он задавался вопросом, знает ли она до сих пор о происхождении этой Небесной клиники.

Придя к двери, Нинг Тао использовал ключ, чтобы открыть дверь комнаты, а затем вошел первым: "Два, пожалуйста".

Мастер Сокол и Тан Цзисянь обменялись взглядом, а затем вошли в Небесную внешнюю клинику.

Нин Тао отпустил руку, и дверь в комнату Тяньтяньской клиники автоматически закрылась. До тех пор, пока Тан Цзисянь не раскроет секрет, который он хотел знать, он не откроет дверь, и она, и Мастер Сокол застрянут в этой клинике.

Лицо человека на Триподе Добра и Зла показало улыбающееся лицо, зеленый дым свернулся. Тан Цзисянь был персонажем, как героиня культивирования, с хорошей аурой на ней, но не много. Однако Мастер Факонг - высокий монах, который сотни лет практикует буддизм, и количество добра в нем можно себе представить.

Нинг Тао сказал: "Не стесняйся спрашивать все, что тебе нужно, пока я знаю, я могу рассказать тебе все".

Тан Цзисянь направилась к the鼎 добра и зла, ее глаза были полны удивления и любопытства.

Перевод мастера Факонга полностью отличался от перевода Тан Цзисяня, и в тот момент, когда он увидел Трипод Добра и Зла, его выражение мгновенно застыло, а затем его ладони соединились в десять: "Амитабха Будда".

Тан Цзисянь сказал вслух: "Эта ваша клиника действительно особенная, но я не верю, что вы ее построили, кто ее построил? И каково происхождение этого штатива?"

В ее приговоре было два вопроса, Нинг Тао только что задавалась вопросом, знает ли она, откуда взялась эта клиника, но после того, как она услышала ее приговор, он уже ничего не ожидал. Этот результат заставил его несколько разочароваться, но и не удивиться, думая, что Чэнь Пин Дао является владельцем этой небесной клиники со времен династии Цинь, более двух тысяч лет не смогли выяснить происхождение этой клиники, откуда может знать немного Тан Цзисянь?

Тайна этой небесной клиники до сих пор зависит от него.

Тан Цзисянь сдвинула глаза и посмотрела на Нин Тао, "Разве ты не сказал спросить случайно"? Почему ты не говоришь?"

Нин Тао собирался говорить, но мастер Факонг уже говорил: "Мастер Тан, не спрашивайте, не будьте подозрительны, не будьте непочтительны".

Танг Цзисянь замер на месте. Она не хотела понимать, но, казалось, что-то поняла из странной реакции мастера Фа Кенга, и в ее бровях появился оттенок торжественности и благоговения.

Это дань уважения Богу.

Мастер Сокол встал на колени перед Золотым Триподом Добра и Зла, соединил свои ладони и сказал вслух: "Амитабха Будда, Небесный Путь настолько высок, что он невидим невооруженным глазом, как облако, покрывающее глаза". Небесный путь так же далёк, как звёзды и море, и все существа малы и труднопересекаемы. Это действительно благословение для меня - увидеть Небесный Путь. Амитабха!"

Слова, Нинг Тао слушал каждое слово и тайно говорил в своём сердце: "Этот мастер Воздуха Дхармы на самом деле не прост, он почувствовал дыхание Небесного Дао". Но он чувствовал только дыхание Небесного Дао, и больше ничего не знал".

Тан Цзисянь также трижды поклонялась вместе с мастером Факонгом, роптала слова во рту, но она не знала, что сказала.

Мастер Сокол встал с земли и посмотрел прямо в глаза Нин Тао, сказав глубоким голосом: "Мастер Нин, ты Избранный, я надеюсь, что ты будешь хорошо заботиться о себе и не сделаешь неправильный шаг, я думаю, что лучше для тебя, чтобы разорвать отношения с этими двумя демонами змеи как можно скорее, или будет слишком поздно, чтобы покаяться".

У Нин Тао были головные боли: "Хозяин, давайте поговорим об этом позже".

Тан Цзисянь также встал с земли и посмотрел на Нин Тао: "Как ты стал хозяином этого места?".

Нин Тао сказал: "Мастер-сокол только что ясно дал понять, что я Избранный, рожденный для того, чтобы быть хозяином этой клиники". У него есть система, унаследованная от прошлого, но я еще не разобрался. Если у тебя есть еще вопросы, ты можешь пойти к Чену Пиндао, он знает больше, чем я".

"Чен Пингдао?" Тан Цзисянь покачала головой: "Не знаю, и не слышала об этом человеке".

Мастер Фа Кхонг также сказал: "Я тоже об этом не слышал".

Нинг Тао просто улыбнулся и ничего не сказал. Причина, по которой он говорил Chen Ping Dao по этому случаю, была в том, что он верил, что либо Tang Zixian, либо мастер Fakong запомнит эту персону и может даже пойти к этой персоне. Он искал Чен Пинг Дао, еще два человека с доступом к двери будут иметь гораздо больше шансов найти его.

Глаза Тан Цзисяня переместились на полку, где находились штатив Мэй Сян, трясущийся и разбитый штатив, а также штатив Небесной собаки. Она подошла в сторону и сказала: "У вас тут и правда много духовных зелий для алхимии".

Нинг Тао сказал: "Ты даже не можешь использовать вещи здесь, так что лучше не бить их". Ты обещал мне, что, показав тебе мою клинику, ты расскажешь мне секреты людей, живущих на Луне Инь, и сейчас самое время тебе выполнить это обещание".

Однако Тан Цзисянь не раскрыла никаких секретов людей Инь Юэ, а вместо этого протянула руку и схватила в руках Мэй Сян Дин. В тот момент, когда она схватила Мэй Сян Дао, ее духовная сила была введена в Мэй Сян Дао.

От Мэй Сян Дин ответа не последовало.

Духовный огонь был внезапно вновь освобожден в руках Тан Цзисяня, опаляя стены Трипода Мэй Сян.

Мэй Сян Дин до сих пор не ответила.

Оба ее движения Нинг Тао не останавливались, просто еле-еле сказала: "Разве я не говорила перед тем, как приехать, выгляди хорошо, но не просто трогай вещи". Как я уже ясно дал понять, здесь ничего нельзя использовать, теперь ты доволен?"

"Ты немного скудный". Тан Цзисянь поставил Mei Xiang Ding обратно на полку, а затем подошел к библиотеке свитков искривления.

Нинг Тао тоже не остановился, просто посмотрел на нее. Теперь он понимает, что лучше рассчитывать на то, что женщина скажет свое мнение, чем рассчитывать на то, что национальный футбол попадет на Чемпионат мира.

Тан Цзисянь протянул руку помощи и толкнул дверь библиотеки свитков искривления.

Занавесная дверь библиотеки каллиграфических свитков не двигается.

На самом деле, Нинг Тао знал, что она пытается сделать, когда увидел, что она идёт к Библиотеке свитков для каллиграфии искривления, и он не хотел, чтобы она увидела "Поля Духа" и те чрезвычайно ценные материалы из Библиотеки свитков для каллиграфии искривления, но он совсем не беспокоился о том, что она сможет нажать на дверь. Не говорите, что это была дверь библиотеки каллиграфических свитков, даже его маленький сундук с лекарствами, который Тан Цзисянь не мог открыть.

"Что за этой дверью?" Тан Цзисянь оглянулся на Нин Тао.

Нинг Тао пожал плечами: "Не знаю, я тоже не открывал".

Тан Цзисянь сказал лисицу: "Ты хозяин этого места, это невозможно, верно?"

Нин Тао сказал: "Когда я говорю, что ты не выполняешь свои обещания, и все же здесь ты сомневаешься в том, что я сказал, ты пытаешься сжульничать?"

Мастер Дхакон: "Амитабха Будда".

Тан Цзисянь снова подошел к библиотеке снадобий, протянул руку помощи и толкнул дверь библиотеки.

Дверь в магазин алхимического оборудования осталась нетронутой.

Тан Цзисянь пошевелила глазами, чтобы снова посмотреть на Нин Тао: "Я не верю, что ты не открыла его, ты приходишь и толкаешь, ты не можешь толкать его, пока я не поверю в то, что ты говоришь". Раз уж вы разрешили мне прийти в гости, как я могу сдержать свое обещание, если вы не дадите мне достаточно увидеться?"

Нин Тао подошел, подпирая обеими руками дверь магазина снадобий и протолкнув внутрь свою транспортную силу.

Дверь в зельевой магазин не двигается.

Он даже не потратил деньги на медицину, чтобы открыть дверь магазина снадобий, и даже не смог открыть дверь, не говоря уже о Tang Zixian. Однако Тан Цзисянь воспользовался этой дверью казначейства, чтобы проверить правдивость своих слов, и он был рад пойти и доказать это.

"Теперь ты в это веришь, не так ли?" Нин Тао уронил руку и посмотрел на Тан Цзисяня: "Пришло время выполнить обещание".

"Давай поговорим снаружи". Танг Цзисянь подошел к двери.

"Амитабха". Мастер Фа Кхонг провозгласил рог Будды и последовал за ним, также подойдя к двери.

Нинг Тао стоял неподвижно, глядя на спины двух мужчин, по углам его рта появился намек на улыбку.

Тан Цзисянь протянул руку и открыл неподвижную дверь. Она попыталась еще раз с большей силой, дверь все еще пульсировала, и она оглянулась на Нинг Тао с приступелью в глазах: "Что ты имеешь в виду?".

Нин Тао улыбнулся: "Хочешь навестить меня, я возьму тебя на экскурсию, ты сказал, что расскажешь мне секреты людей Инь Юэ, но держал рот на замке, теперь ты спрашиваешь меня, что я имею в виду, я тоже хочу спросить тебя, что ты имеешь в виду?".

Мастер Дхакон: "Амитабха Будда".

Нин Тао сказал: "Учитель, вы средний человек, сейчас самое время вам сказать что-нибудь честное, но вы только говорите Амитабха, вы думаете, что это уместно?".

Мастер Дхакон: "Амитабха Будда".

В сердце Нин Тао было тысяча слов, но он не мог сказать ни одного.

Как раз тогда Тан Цзисянь внезапно хлопнула головой об одно плечо в дверь клиники Небесного форпоста.

Мастер Дхармаконг воскликнул в шоке: "Нет!"

Однако его напоминание было запоздалым шагом, и плечи Тан Цзисяня уже были установлены на двери Небесной клиники аутпостов.

Бряк!

Звук аварии был оглушительным, но дверь клиники за пределами неба не двигалась.

Базз!

Доброе и Злое Динь послали динь, и почти в тот же момент тело Тан Цзисяня отскочило, но оно не сделало двух шагов, чтобы взлететь, прежде чем сломалось и упало на землю, а во рту, когда оно открылось, брызнул полный рот крови. Это ощущение, как будто она летела и вдруг была подавлена невидимым божественным Буддой, и все ее внутренние органы были ранены!

Мастер Фа Конг в панике опустился на колени: "Будда Амитабха, Мастер Танг, Небесный Дао не должен быть обманут, вы должны сдержать свое обещание".

Давление на тело Тан Цзисянь также исчезло, когда Дин звучала маленько, и она сделала большой вдох. Она подсознательно посмотрела на Добрый и Злой Трипод, только для того, чтобы обнаружить, что Добрый и Злой Трипод, который только что еще улыбался, превратился в яростное выражение. С намеком в голове, она последовала: "Это долгая история........."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0375 Глава Женская версия песни Цзян Песня о Дожде Времени**

Глава 0375 Женская версия Timely Rain Song Jiang В клинике, Тан Цзисянь голос был окрашен воспоминаниями: "О реликвиях народа Инь Юэ, и секреты народа Инь Юэ, Секта Тан искал и исследовал сотни лет назад. В шкафу Священного Писания секты Тан есть древняя книга, в которой говорится о легенде о народе Инь Юэ......................................".

"Легенда гласит, что лунный народ Инь был бессмертным фолком из эпохи Древнего Духа, и каждый был культиватором и служил определённому Верхнему Бессмертному из Бессмертного Царства". Что город Инь Юэ, на самом деле это была пещера, открытая Верхним Бессмертным в Нижнем царстве, те люди Инь Юэ существовали как Бессмертные люди, культивируя Долину Духа и другие духовные материалы для служения Верхнему Бессмертному. Легенда гласит, что это заклинание было заклинанием телепортации, которое привело в Бессмертное царство. До тех пор, пока он правильно открыт, можно будет послать Духовный Материал в Бессмертное Царство куда-нибудь, где этот Верхний Бессмертный........".

"Культиваторы секты Тан всегда хотели найти реликвии лунного народа Инь и найти это заклинание телепортации". Культивисты Секты Тан считают, что теоретически, это заклинание может также телепортировать людей мимо, и они могут войти в Бессмертное царство и жить вечно, не проходя через трудности.......".

"На этот раз я вернулся из Соединенных Штатов, нужно расследовать смерть старого предка Танг Тяньреня, давайте пока оставим это дело в стороне. Также было предназначение руин Инь Юэ Чжэня и это заклинание, и именно в это время я получил информацию, что есть доказательства того, что археологическая группа нашла руины Инь Юэ Чжэня в Шэннунцзя. Итак, я позволил моему другу Ту Вэньцзинь сделать одолжение и позволить ему финансировать команду археологов, а затем присоединиться к команде археологов, и не позволяйте мне говорить о том, что случилось после этого, вы знаете все об этом". Кстати, Тан Цзисянь закрыла рот и посмотрела на Нин Тао.

Но Нин Тао все еще находится в эпицентре божественного путешествия, воспитывая бессмертных, насаждая духовные материалы и наслаждаясь приношениями. Он никогда не думал об этом заклинании как о материальной телепортации духа, и не думал, что народ клана Тан начал бороться с этим заклинанием сотни лет назад, желая использовать его, чтобы "укрыться" в Бессмертном царстве.

"Амитабха". Голос Мастера Сокола: "Мастер Нин, Мастер Тан выполнил свое обещание, можешь ли ты открыть дверь и позволить нам уйти сейчас?".

Только тогда Нинг Тао сорвался, и он улыбнулся: "Конечно, я не говорил, что оставлю вас здесь". Однако у меня есть еще один вопрос: что такое руны в этой пантомиме, и каково их происхождение".

Тан Цзисянь сказал: "Я тоже хочу знать, но в той древней книге говорится, что это руна из Бессмертного семейства".

Нин Тао не был доволен этим ответом, Тан Цзисянь, возможно, имел некоторое понимание, но не хотел говорить ему, и он не мог вскрыть ей рот, чтобы получить ответ.

Мастер Сокол сказал: "Амитабха Будда, мастер Нинг, вы культивируете Небесный Дао, у вас больше шансов раскрыть секреты этих рун. В будущем, если ты пойдешь на небесную беду, а я умру, пожалуйста, подойди к гробнице и сожги благовония, зажги свечи, сожги бумагу и пошли мне послание, чтобы рассказать, что такое бессмертный мир.

Нин Тао засмеялся: "Хозяин, что это за поговорка, ты точно переживешь ограбление и станешь бессмертным, не лучше ли тебе самому увидеть, чем мне описать?".

Мастер Дхарма Эйр соединил свои ладони вместе: "Амитабха Будда".

Нинг Тао пошел и открыл дверь: "Два, пожалуйста".

Тан Цзисянь и Мастер Факонг не посмели колебаться, и оба вышли из клиники с быстрыми шагами. Выйдя из двери, Тан Цзисянь оглянулся на the鼎鼎 добра и зла, но в нескольких шагах от зеленого дыма, поднимающегося перед ней, она на удивление не могла ясно видеть. Она была в ужасе в своем сознании, а потом убрала свой взгляд.

Дверь в клинику "Скай аут" захлопнулась.

"Мисс Дон, спасибо, что рассказали мне о местонахождении моего друга." Была ли эта информация правдивой или ложной, Нин Тао хотел поблагодарить Тан Цзисяня.

Тан Цзисянь сказал: "Какой у тебя план?"

Нин Тао сказал: "Пока нет, если ты готов помочь мне, как в прошлый раз, все будет намного проще".

Тан Цзисянь, однако, покачала головой: "Я достаточно помогла тебе, я не пойду с тобой в Genesis Biotech, чтобы спасти людей, но я могу поддержать тебя морально".

Нинг Тао не удивилась этому ответу от нее.

Тан Цзисянь сказал: "Учитель, нам пора идти".

Мастер Фалькон был в небольшом долгу перед Нин Тао и сложил ладони: "Амитабха Будда, мастер Нин, это прощание, прощание Цзян Ху".

"Ну, увидимся в Джиху". Нинг Тао сказал.

Мастер Фа Кхонг сделал шаг, затем остановился и повернулся, чтобы посмотреть на Нинг Тао: "Амитабха Будда, я верю, что Мастер Нинг сможет прорваться через Небесный барьер, достичь нирваны и войти в Бессмертное царство". Однако, Мастер Нинг переживает любовное ограбление, и три демона приближаются к нему, это великое предзнаменование, я надеюсь..........."

"Хозяин, не спешите, не посылайте". Нин Тао прервал слова мастера Факонга и сделал жест любезности.

Мастер Сокол вздохнул, что было до того, как он повернулся и ушел с Тан Цзисянь.

"Учитель, не убеждайте его, он сейчас в компании трех демонов, наслаждаясь день за днем и ночью, где он может слушать ваши советы, будут времена в будущем, когда он сожалеет об этом." Танг Цзисянь намеренно говорил вслух.

"Амитабха". Мастер Факонг снова оглянулся на Нин Тао.

Нинг Тао беспокоился о том, что он снова истек кровью в обратном направлении, и последовал за поворотом в Небесную внешнюю клинику.

Я не знаю, как монах тогда воспринял истинный дух белой змеи, но если он сделал то же самое, то очень вероятно, что "Белый Сюжень" подвергся преследованиям и покончил жизнь самоубийством, прыгнув в чашу с демоном.

В клинике за пределами неба царила тишина, зелёный дым сменился на белый добрый Ци и чёрный злой Ци, а человеческое лицо на треногах заснуло с закрытыми глазами.

Нин Тао толкнул дверь библиотеки каллиграфических свитков и подошёл к краю духовного поля, чтобы увидеть рост различных духовных материалов в этой области, но в душе он размышлял над информацией, посланной Тан Цзисянь, этим человеком и ею без всякой причины.

Действительно, он ни по какой причине не обратился за помощью к Тан Цзисянь, и она послала ему информацию в то время, когда он больше всего в ней нуждался.

Она действительно настолько хороша?

Он верит в существование и достоверность информации, но она, как человек, всегда недоступна ему.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон вдруг зазвонил.

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон и взглянул на определитель номера, звонок был от Цзян Хао, который последовал за ним и ответил на звонок: "Хао, это я, продолжай".

Цзян Хао открыл дверь и сказал: "А Тао, иди сюда быстро, Сонг Чэнпэн болен и едет в больницу".

"Хорошо, я сейчас приду". Нин Тао повесил трубку, вышел из банка каллиграфических свитков, взял свой маленький сундук с лекарствами и направился к двери.

Через полчаса к полицейскому участку на Гаити прибыла электрическая машина.

Нин Тао только что припарковал машину, подошел Цзян Хао и сказал открыто: "А Тао, болезнь Сонг Чэнпэн пришла очень внезапно, и теперь бредит, семья Сонг кто-то и адвокат здесь, сказал, чтобы получить залог, забрать его обратно на лучшее лечение, я дал остановку".

"Кто-то из семьи Сонг, кто?" Нинг Тао спрашивал.

Цзян Хао сказал во время прогулки: "Это человек по имени Сонг Чэньи, утверждающий, что он двоюродный брат Сонг Чэнпэна, предположительно, тот, которого семья Сонг послала на поручения".

"Сонг Бейкун до сих пор не появился?"

"Нет".

Нин Тао хладнокровно посмеялся: "Этот старик действительно сокращающаяся черепаха, Сонг Чэнпэн напугал его до смерти одним телефонным звонком, я действительно не верю, что такой трус осмелится посадить в тюрьму старейшину Инь". Позади него должны быть культивирующие силы, поддерживающие его".

Цзян Хао был удивлён: "Заключён ли старейшина Инь в тюрьму Сонг Бэцзюнь, откуда у вас информация?"

Нин Тао сказал: "Перед тем, как прийти, Тан Цзисянь дал мне информацию".

Услышав имя Тан Цзисянь, Цзян Хао слегка нахмурился: "Она все еще очень энтузиастка, своевременный ли дождь Сонг Цзян?".

Нин Тао почуял запах ревности от слов, а затем сменил тему: "Отвези меня к Сонг Чэнпэн".

Цзян Хао привел Нин Тао в вестибюль полицейского участка, и группа людей собралась вокруг. Есть журналисты с фотоаппаратами и видеокамерами, а также люди с портфелями и костюмами, которые с первого взгляда выглядят как юристы.

"Офицер Цзян, вы хотите, чтобы мистера Сона убили, не согласившись выйти под залог?"

"Какое преступление он совершил? Даже если это преступление грабежа и поджога, больного нужно отвезти в больницу на лечение!"

"Если тебя не выпустят под залог, я подам на тебя в суд за злоупотребление властью и покушение на убийство!"

"Возьми это на пленку и загрузи в интернет! Покажите миру, что это за департамент полиции, и что это за полиция!"

Юридическая команда Сонга первой открыла огонь по Цзян Хао.

Цзян Хао нахмурился: "О чем вы, ребята, спорите, просто помолчите".

Мужчина средних лет в очках подпружинил раму и мрачно сказал: "Офицер Цзян, вы так свирепы перед столькими медиа-репортерами, что я не смею представить, как бы вы относились к моему брату Сонг Чэнпэн, если бы нас здесь не было"!

Глаза Нин Тао переместились на мужчину средних лет в очках, который сказал, что Сонг Чэнпэн был его братом, так что он был тем Сонг Чэньи, о котором Цзян Хао только что упомянул снаружи. Можно было догадаться по внешнему виду его высокого лба и острого подбородка, что он был хмурым и злым человеком.

"Вместо этого, скажите нам, каково ваше желание не соглашаться на залог все это время". Как мой брат снова пострадал? Говорю тебе, если ты не дашь разумного объяснения, я подам на тебя в суд прямо сейчас!" В словах Сонг Чэньи был сильный запах угрозы.

Цзян взглянул на Нин Тао с намеком попросить о помощи. Она хорошо стреляет в людей, но не умеет драться.

Нин Тао встал на сторону Цзян Хао и сказал: "Этот господин, было бы неправильно с твоей стороны так говорить". Есть правило для всего, вы говорите "залог", так в чем же заключается достоинство закона?".

"Он болен!" Сонг Чэньи гневно сказал, плевок чуть не врезался в лицо Нин Тао.

Но тон Нин Тао остался нехарактерным: "Больной и нуждается в залоге? Это правда, что каждый день, когда люди болеют в тюрьме, их всех выпускают под залог? Разве тюрьма не была бы пустой? Подозреваемый в преступлении болен, конечно, в зависимости от реальной ситуации, а затем проходит через судебный процесс о том, какую болезнь следует доставить в какую больницу, это все регламентировано. Если у Сон Сын Пэн из вашей семьи просто простуда, он все равно должен лететь в Америку на лечение?"

"Ты... кто ты?" Сон Сын Рие был очень зол.

Нинг Тао в обморок сказал: "Я всего лишь временный работник".

"Тебе нечего со мной разговаривать! Уходи!" Сонг Чэньи сказал, что собирается протянуть руку помощи и подтолкнуть Нин Тао, он очень разозлился и разозлился.

Но, не дожидаясь, пока его рука надавит на плечо Нин Тао, адвокат тянул его за руку: "Господин Сонг, пожалуйста, успокойтесь". Никаких рук!"

Сонг Чэньи с возмущением смотрел на Нин Тао, очень не в состоянии придать Нин Тао вид двух ударов.

Нин Тао просто подошёл к Сонг Чэньи и прошептал: "Иди скажи Сонг Бэйкуну, чтобы пришёл и поговорил со мной, я Нин Тао, он должен знать, чего я хочу". Только некоторые из вас, когда речь идет о траве, растущей на могиле Сон Сын Пэна, тоже не смогут внести за него залог".

"Ты угрожал мне?" Сонг Ченги последовал за ним и снова закричал: "Он угрожал мне!"

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Тогда вы доложите об этом деле, это полицейский участок".

"Ты...................................................................................................................................................." Сонг Чэньи мгновенно взбесился.

"Хорошо, покажи мне Сон Сын Пэна". Нин Тао был слишком ленив, чтобы разговаривать с Сонг Ченги.

"Он в лазарете, следуйте за мной". Цзян Хао пошёл вперёд, чтобы вести за собой.

Сонг Чэньи наблюдал за тем, как Нин Тао и Цзян Хао ушли с коварным взглядом. Он колебался, затем подошел к двери, потянулся за мобильным телефоном, чтобы позвонить.......

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0376 Глава 0376: Меч нарисован.**

Глава 0376: Меч рисует Врач осматривал Сонг Чэнгпэн в лазарете, и кожа Сонг Чэнгпэна была серо-черной и пахла гнилой плотью по всему телу. Его здравомыслие также был сбит с толку, момент плача, момент хай-хей холодного смеха.

Это небесная болезнь, которая бьет.

Изначально Нин Тао думал, что для того, чтобы случился приступ, потребуется еще день или два, но, взглянув на ситуацию Сонг Чэнгпэна, он понял, что упустил из виду один момент, а именно то, что Сонг Чэнгпэн уже давно выдолблен алкоголем, и хотя ему было всего двадцать лет, сопротивление его организма было даже не таким хорошим, как у пятидесятилетнего мальчика.

"Суперинтендант Цзян, нет времени терять, мы должны ехать в больницу." У Ляо Бинга было взволнованное выражение лица: "Если кто-то здесь умрет, то это будут неприятности".

Цзян посмотрел на Нин Тао и спросил его мнение глазами.

Нин Тао сказал: "Будучи таким больным, действительно нужно ехать в больницу, интересно, что сказал доктор?"

Врач, который осматривал Сонг Чэнпэн, оглянулся на Нин Тао с тяжелым выражением лица: "Я не мог найти причину его болезни, только поверхностные симптомы делали его похожим на отравленного, но я дал ему обычный анализ крови, и его кровь снова была в норме".

"Тогда давайте отвезем его в больницу для полного обследования." Цзян Хао сказал.

Она очень хорошо знала, о чём думает Нин Тао: "Небесная Игла Сонг Чэнгпэн", и если бы Нин Тао вылечил Сонг Чэнгпэн, то это был бы легкий ветерок. Но эта Песня Chengpeng является картой в руке Нин Тао, тем серьезнее состояние Песня Chengpeng, тем больше лицо карты, как Нин Тао может спасти жизнь Песня Chengpeng?

Ляо Бин с нетерпением ждал отправки Сонг Чэнпэн, как только Цзян Хао сказал, что он вызвал двух полицейских, чтобы вытолкнуть Сонг Чэнпэн с носилками.

Цзян Хао и Нин Тао подошли сзади, и она подошла к уху Нин Тао и прошептала: "Больница что-нибудь узнает?"

Нин Тао сказал маленьким голосом: "Не волнуйся, если я узнаю, я не смогу не пойти за ним".

Цзян Хао сказал: "Тогда я почувствую облегчение".

Нин Тао сказал: "Когда мы приедем в больницу, нам не нужно будет ни о чем беспокоиться, врачи могут делать все, что захотят, это все равно не вылечится". Я жду только Сон Бейкуна, я хотел бы увидеть, как умрет его сын, сможет ли он еще сдержаться!"

Почти наверняка, что за биотехнологической компанией Genesis стояли культивационные силы, иначе Инь Мо Лан мог быть перевернут в канаву и заключен в подземную лабораторию. Существование этой Культивирующей Силы усложнило и усложнило спасение Инь Мо Лана, поэтому эта карта Сонг Чэнпэна была особенно важна и должна была быть разыграна хорошо.

Сонг Ченпенг был посажен в машину скорой помощи, а Нин Тао и Цзян Хао также сели в эту машину.

"Я сяду в машину, вы, ребята, уйдите с дороги!" За машиной скорой помощи Сон Сын И выглядел взбешённым и пытался оттолкнуть стоявшего у него на пути полицейского.

Нин Тао дотронулся локтем до талии Цзян Хао: "Пусть поднимется".

Цзян Хао сказал вслух: "Пусть поднимется".

Сонг Чэньи сел в машину скорой помощи и с ненавистью уставился на Нин Тао и Цзян Хао. С таким взглядом он, казалось, проверил правду об инциденте и почувствовал запах заговора, но не смог взять Нин Тао и Цзян Хао.

Машина скорой помощи вышла из полицейского участка, въехала на проезжую часть и продолжила свой путь.

Зрение Нинг Тао внезапно прошло через окно автомобиля и приземлилось на кузов пары подростков, стоящих на обочине дороги, лица двух подростков закрепились в его видении.

Подростки, стоявшие на обочине дороги, были У Сяолинь и Лю Сяньер.

У Сяолинь и Лю Сяньер также посмотрели на Нин Тао, их выражения спокойны.

Сердце Нин Тао было поражено тем, что здесь появились У Сяолинь и Лю Сяньер, что означало, что они были из культивирующей силы, стоящей за биотехнологической компанией "Бытие", а Бай Шенг также был связан с этой культивирующей силой!

Может ли смерть Лю XVIII и даосского мастера Цин Сон также иметь какое-то отношение к этой сектантской власти?

Все становится все сложнее и сложнее.

Цзян Хао также видел У Сяолиня и Лю Сяня и пробормотал: "Эти двое подростков такие странные".

Нин Тао не говорила с ней о У Сяолине и Лю Сяньэре, в конце концов, в машине были медики и Сонг Чэньи.

Скорая помощь отвернулась, а У Сяолинь и Лю Сяньер уходили все дальше и дальше, окончательно теряя из виду.

Нин Тао убрал свой взгляд, он подумал о женщине-селекционерке в шляпе-ковше и маске, о которой ранее упоминал Инь Мо Лан, и подумал, не появится ли он на этот раз.

В этот момент Сонг Чэньи принял звонок и, сказав несколько слов, передал телефон Нин Тао: "Фамилия Нин, ищет тебя".

Нин Тао собрал свои мысли, взял телефон Сонг Чэньи, протянул его к уху и сказал: "Я Нин Тао, вперед".

Низкий голос мужчины исходил из телефона, создавая впечатление, что он подавлял поток гнева: "Доктор Нинг, у нас нет обид и мы не знаем друг друга, зачем вы отравили моего сына"?

Нин Тао слабо сказал: "Оказалось, что это господин Сонг, неприятно с вашей стороны так говорить, вы всегда можете позвонить в полицию и арестовать меня, если у вас есть доказательства, я отвезу вашего сына в больницу прямо сейчас, я в машине, вашим людям лучше не суетиться, иначе вам, возможно, придется пойти купить лекарство от сожаления, чтобы принять его".

"Нам не нужно бить вокруг да около или угрожать друг другу, чего ты хочешь?"

Нинг Тао сказал: "Ты знаешь, чего я хочу, друг мой, и когда ты отпустишь моего друга, твой сын будет в безопасности".

"Это не то, что я могу назвать выстрелами!"

"Так кто же будет командовать выстрелами?"

Сонг Бэйчжун минуту молчал, прежде чем сказал: "Мне нужно спросить разрешения, дайте мне немного времени". Каким бы ни был результат, я приеду в больницу и встречусь с тобой".

Он повесил трубку.

"Хорошо, я подожду тебя". Нин Тао передал телефон Сонг Ченги.

Прибыла скорая помощь, и Сонг Чэнпэн был доставлен в отделение скорой помощи, где Нин Тао и Цзян Хао стояли на страже снаружи. Сонг Ченги был похож на муравья на горячем горшке, гулял по коридору перед приемным отделением, время от времени делал телефонные звонки или отвечал на звонки.

Нинг Тао взял небесную иглу и проткнул ее рулоном медицинской марли. Он не бездельничал и не скучал, он практиковался в "Сотне шагов через небесную иглу Янг". Он не просто спутал его, но и посмотрел на швы марли, чтобы улучшить посадку и ощущения от рук.

Цзян Хао смотрел, как Нин Тао взял иглу и прошил марлю, его глаза наполнены любопытством и чувствами. Она смотрела на Нинг Тао, пока он был связан. Что-то настолько скучное и утомительное показалось ей очень интересным.

Если вы любите друг друга, даже если другой изгибает вам ноги, это все равно радует глаз.

Прошел час.

Дверь в отделение неотложной помощи открылась, и несколько парамедиков вышли из нее.

"Док, как дела?" Сонг Ченги приветствовал их с тревогой.

Доктор снял маску и покачал головой: "Извините, мы сделали все, что могли, готовьтесь к последствиям".

"А?" Сонг Ченги был ошеломлен.

Врач продолжил: "Я никогда в жизни не видел ничего подобного, чтобы пациент выглядел так, будто его отравили, но его анализ крови был в норме". Мы сделали полное сканирование органов его тела, что тоже нормально, но его телесные функции быстро распадаются. Если мы не сможем найти причину, мы не сможем вылечить болезнь. У него еще есть время, вы, ребята, можете пойти к нему в последний раз".

Сонг Ченги бросился в отделение скорой помощи.

Нин Тао собрал небесную иглу и марлю и пошел в приемное отделение вместе с Цзян Хао.

Сонг Чэнпэн лежал на операционном столе, его лицо было серое и черное, его тело воняло трупной вонью, которую может иметь только труп. Его глаза были закрыты, и он умирал.

"Брат, ты открываешь глаза и смотришь на меня, ты говоришь мне, кто это сделал, и брат отомстит за тебя!" Как он сказал, Сонг Чэньи посмотрел на Нин Тао, и в этих глазах была ненависть.

Сердце Нин Тао не колеблется, и в его глазах, это Сонг Чэньи была просто роль кошки и собаки, даже не квалифицированы, чтобы угрожать ему.

Сонг Чэнпэн открыл глаза и дрожащим голосом сказал: "Помогите мне... многие злые духи хватают меня за ноги... они хотят затащить меня на землю... я так замерзла... помогите мне..."

Сонг Чэньи схватил Сонг Чэнпэн за руку, слова утешения еще не были произнесены, казалось, что-то вспомнил, после чего снова расшатал руку, опасаясь, что он будет заражен злой болезнью.

Шаги шли снаружи двери, и группа людей вошла.

Во главе был мужчина лет пятидесяти, высокий и худой, с острыми глазами и сильной аурой. Он был настоящим мастером боевых искусств с высокой внутренней культурой.

Без необходимости открывать рот, чтобы представиться, Нин Тао также догадался о своей личности, он был Сонг Бейкун, истинный владелец компании Genesis Biotechnology Company.

За спиной Сонг Бейкуна находились четыре телохранителя, все они также были сильными и сильными воинами. У Сяолинь и Лю Сяньер также пришли и встали в конце группы, очень спокойно посмотрев на Нин Тао.

Атмосфера в приемном покое внезапно стала напряженной и депрессивной, как будто малейшая искра могла вызвать взрыв.

"Сын-и, ты уходишь". Первые слова Сонг Бэйчжун по прибытии.

Сонг Ченги на мгновение замерз, затем кивнул и вышел из реанимации.

У Сяолинь закрыл за собой дверь.

Сонг Бэйчжун подошел к операционному столу, глядя на умирающего Сонг Чэнпэна, в его глазах внезапно поднялись слезы. Человек 1960-х годов, который в то время шил "Плановое родительство", родил сына, похожего на Сон Сын Пэна. Теперь, увидев Сонг Чэнпэн лежащим наполовину мертвым на операционном столе, как он может не грустить и не волноваться.

"Пенгер, папа пришел к тебе, не волнуйся, я точно тебя спасу." Голос Сонг Бэйчжун был немного подавлен.

Сонг Чэнпэн, однако, посмотрел на потолок с паническим выражением лица: "Призраки... многие призраки... они хотят съесть меня... спасти меня... я не хочу умирать...."

Песня Бейкун вытерла угол его глаза, повернулась и посмотрела на Нин Тао: "Исцели моего сына, и твой друг будет в порядке". Если мой сын умрет, твой друг тоже не будет жить".

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Где мой друг?"

Сонг Бэйчжун холодно сказал: "Если ты исцелишь моего сына, ты, естественно, увидишь его".

Нинг Тао хладнокровно засмеялся: "Я вижу, вы не правильно поняли ситуацию? Твой сын умрёт в любую минуту, а ты всё ещё ведёшь со мной переговоры? Я могу подождать. Ты можешь подождать? Если что-то случится с кем-то из моих друзей, говорю вам, не только с вашим сыном, но и с кем-то еще, кто в этом замешан, я их не пощажу. То, что случилось с вашим сыном, случится и с вами".

"Как ты смеешь угрожать мне!" Сонг Бэйчжун был в ярости, и, боюсь, это была его первая встреча за десятилетия жизни.

Четыре мастера боевых искусств мгновенно двинулись, зажав Нинг Тао в ловушку посередине.

Цзян Хао холодно ворчал, а в операционной была прохлада!

Это был признак того, что она собиралась нанести удар, и помимо способности чистить лицо, ледяной герметизатор был еще и способностью. Нин Тао была заморожена, ничего страшного, просто разбила лед, но если бы обычный человек был заморожен ею, то даже кровь была бы заморожена и умерла бы на месте!

Как раз в этот момент саблевого дребезга в приемном покое зазвонил хрустящий голос: "Доктор Нинг, до этого должно было дойти?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0377 Старый беловолосый мужчина и девочка-митенантка**

Глава 0377 Беловолосый старик и минетчица Говорил Лю Сяньер с намеком на беспомощность и намеком на упрек в тоне. Только в этом тоне она явно не думала о Нин Тао, как о старшем брате или о старейшине культивирования.

Нин Тао сместил глаза, чтобы посмотреть на Лю Сяньэра, его голос остыл: "Вопрос между нами будет решен позже, я просто хочу, чтобы мой друг вернулся сейчас. У меня нет других условий, только это, отпусти моего друга, и я дам тебе здоровую Сон Сын Пэн".

Основное внимание компании сосредоточено на разработке новой технологии, которая поможет гонконгским жителям все больше осознавать важность новой технологии в своей жизни, а также важность новой технологии в своей жизни.

"Кто сказал тебе, что он в наших руках?" спросил У Сяолинь, его тон холодный и невозмутимый, как у Лю Сяньэра.

Нин Тао сказал: "У меня, естественно, есть свои каналы, и я напоминаю вам, что я могу подождать, Сонг Чэнпэн не может ждать. Каждая минута, которая проходит сейчас, Сон Сын Пэн - это еще одна точка опасности".

Лю Сяньэр сказал: "Мистер Нин, вы все еще довольно неразумный человек". Твой друг проник к нам с озорными намерениями, он был пойман нами, и ты использовал это, чтобы заставить нас освободить его. Тебе не кажется, что это слишком для тебя?"

Нин Тао в обморок сказал: "Сонг Ченпенг подставил меня, не слишком ли? Если хочешь рассуждать со мной, я могу поговорить с тобой, пока Сон Сын Пэн не умрёт. Если он нужен тебе живым, отпусти моего друга".

Сун Бэцзюнь посмотрел на Лю Сяньэра и У Сяолиня с умоляющим взглядом в его глазах.

Лю Сяньер и У Сяолинь обменялись взглядами, которые, казалось, подтверждают взгляд. После этого У Сяолинь вытащил свой мобильный телефон, чтобы сделать еще один звонок, но после того, как звонок прошел, он подошел к Нин Тао со своим мобильным телефоном и вручил его ему: "Доктор Нин, пожалуйста, ответьте на звонок".

Нинг Тао взял телефон и поднес его к уху.

Женский голос звучал из телефона: "Доктор Нинг, это последний раз, если вы или ваши люди снова вмешаетесь в мои дела, огонь войны будет гореть на вас".

Звук был похож на кусок льда, обернутый вокруг твоего рта.

Нинг Тао сказал затихшим голосом: "Кто ты?".

"Твой человек в безопасности, он тебе позвонит, ты должен точно знать, что ты собираешься делать". Женский голос.

Нин Тао тоже не ожидал, что она скажет ему своё имя, как он сказал: "Пока я подтверждаю безопасность моего друга, я исцелю Сонг Чэнпэн". Кроме того, я даю вам предупреждение, что независимо от того, кто вы, всякий раз, когда что-то подобное случится снова, я предстану перед вами с моей книжной книгой и буду иметь хороший расчет с вами".

"Ха!" Женщина холодно хрюкнула и повесила трубку.

Нин Тао передал свой сотовый Wu Xiaolin, который сознательно обратил внимание на экран, но на нем даже не было номера сотового телефона.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Сотовый Нин Тао вдруг зазвонил, он достал свой сотовый и посмотрел на определитель звонящего, а затем взял трубку: "Старейшина Инь, где ты сейчас?".

Голос Инь Мо Лана вышел из телефона: "Я уже вышел из особняка Бытия и еду обратно на своем локомотиве". Я был в безопасности и позвонил, чтобы рассказать тебе об этом. Я подожду тебя дома и поговорю, когда вернусь."

"Хорошо". Нин Тао повесил трубку и пошёл по направлению к Сонг Ченпенг.

Цзян Хао спросил: "Тао, ты хочешь, чтобы они все ушли?"

Нинг Тао сказал: "Нет, это вопрос щепотки". Пока он говорил, он уже вытащил небесную иглу, и одна из игл застряла в груди Сонг Чэнпэна.

Злая болезнь Небесной Иглы заключается в том, что он перенес злую ци в человеческое тело, что, несомненно, является наказанием Небесного Пути для человека, получившего иглу. Тем не менее, в случае Нин Тао, он мог бы вылечить болезни, вызванные злокачественными qi просто поменяв его на хороший qi. Для него эта неизлечимая болезнь была на самом деле простым использованием духовной силы.

Как только игла вошла в его тело, намек на черный Ци был перенесен из тела Сонг Чэнпэна в Небесную Иглу. Нинг Тао не переработал его, а вместо этого вытащил Небесную Иглу и вытеснил злобную болезнь ци из тела иглы. В мгновение ока несколько капель черной жидкости стекали с Небесной Иглы, воняя гнилью.

Нин Тао вытащил еще одного Дэна по первичному рецепту Fine Primary Prescription и засунул его в рот Сонг Чэнгпэн. Во время этого процесса, он ввел немного духовной силы в тело Сонг Чэнпэн, катализируя силу дана и помогая Сонг Чэнпэн быстро восстановить его Юань Ци.

Если бы Сон Сын Пэн вернулся в клинику, то это был бы другой исход, и это была бы клиника исцеления Сон Сын Пэн, который заработал бы несколько сотен очков злых мыслей и грехов, но ему пришлось бы отрезать пару яиц Сон Сын Пэна, чтобы искупить свою вину. В данном случае, очевидно, что нет места для осложнений.

Тем не менее, он вовсе не беспокоится о Песня Chengpeng, диагноз деньги пациента, чтобы убежать, бухгалтерская книга бамбука джейн было предписано злые мысли греха рецепт контракта, теперь Песня Chengpeng взял штраф первичного рецепта Дан, в будущем всегда может дать ему набор, вырезать двойные яйца Песня Chengpeng, заработать деньги диагноза на нем.

К тому времени, как Нин Тао поднял руку, лицо Сонг Чэнпэна уже имело легкий цвет крови, и зловоние трупа на его теле исчезло.

Восстановилось и здравомыслие Сун Чэнпэна, и он уставился прямо на Нин Тао, замер на мгновение, и вдруг воскликнул: "Это ты! Что ты, что ты делаешь?"

Нин Тао в обморок сказал: "Господин Сон, вы больны, я вас вылечил, но я сделаю что-нибудь подобное только один раз, так что делайте это сами".

Сказав это, Нин Тао носил на спине маленький сундук с лекарствами, повернулся и направился к двери.

Сонг Бейкун не мог дождаться, чтобы добраться до операционного стола и схватил Сонг Чэнпэн за руку: "Чэнпэн, как ты себя чувствуешь?".

"Папа, что ты здесь делаешь? Разве я не говорил тебе не приходить? Этот парень..." Сонг Ченпенг пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Нинг Тао, но Нинг Тао и Цзян Хао уже вышли из реанимации.

В коридоре Цзян Хао спросил: "Только что подросток попросил тебя ответить на звонок, кто сделал этот звонок?"

Нин Тао сказал: "Это женщина звонит, скорее всего, женщина, которая взяла У Сяолиня и Лю Сяньэра..........."

Сказав это, он внезапно закрыл рот и остановился на своих путях.

В конце коридора стояли двое мужчин, старик с белыми волосами и очень молодая женщина.

Волосы, борода и брови старика были все белые, но на лице не было ни одной морщинки, кожа была гладкой и эластичной, ничем не уступающей молодому человеку в двадцать лет. Он был невысокого роста, носил белый халат, старомодную пару солнечных очков и держал в руке эрху, создавая впечатление слепого старика, который продавал свое искусство в дзяхау.

Молодая женщина выглядела в начале двадцати лет, с хорошо сохранившимся дынным лицом, длинными ресницами и парой овальных глаз, которые были очень красивы. Она носила темно-синий чонгам, ее руки и бедра были белыми, как нефрит, круглыми и нежными, и у нее был женский вкус. В руке она держала пещерную сяо, которая была белоснежной и вырезанной, как красивый нефрит, а не какой-то бамбук.

На первый взгляд, это пара бабушек и дедушек, которые продают искусство.

Однако при виде Нин Тао, пробудившего состояние оптического прицела, беловолосый старик с эрху и минетчица в флагштоке были не обычными уличными артистами, а мощными культиваторами. Особенно тот старик, чья духовная сила была настолько сильна, что он даже не был близок к Белому Святому! Эрху, которую он держал в руке, определенно была не обычной эрху, а настоящим юридическим оружием.

Духовное культивирование минетной девочки в Чонгсаме было немного слабее, но оно было сравнимо только с тем беловолосым стариком. Ее Духовная Сила была сравнима с Духовной Силой Белого Цзина, которая также была результатом работы флаг-барабана. Пещера Сяо, которую она держала в руке, тоже не была обычной пещерой Сяо, а скорее была волшебным оружием Сяо.

В конце коридора внезапно появились эти два мощных культиватора, глядя на эту сторону без выражения лица. Шестое чувство Нин Тао мгновенно пробудилось, и ощущение кризиса было беспрецедентно сильным. Его зондирующая рука схватилась за талию, и в его руке появилось Утонченное Баржевое Пистолет.

Цзян Хао также вытащил палку из-за талии, и рукопожатием, белые нити, обернутые вокруг палки, сломались и упали, и на самом деле это был кусок Буддийской пыли.

Это была Буддийская Пыль, которую Нин Тао починил для даосского Цин Сона, а когда даосский Цин Сонг умер, его Небесная Семья Буддийской Пыль естественным образом стала оружием дхармы Цзян Хао. Просто, она была современной женщиной-агентом, ледяным демоном, и первым легальным оружием в её жизни на самом деле был кусок Буддийской пыли, картина действительно чувствовала себя немного не в своей тарелке.

Восемь глаз встретились, и в тихом коридоре, который покинул приемное отделение, появилось дополнительное ощущение напряженности.

Нин Тао прошептал: "Следуй за мной позже, если они сделают это, я разберусь со старым, а ты - с маленьким".

Цзян Хао кивнул, его выражение холодное. У нее развито психологическое качество быть бесстрашной перед лицом опасности.

"Вперед". Держа в руках пистолет усовершенствованной баржи, Нин Тао пошел в сторону беловолосого старика и женщины с флагштоком в конце коридора.

Женщина из Чонгсама встала сзади беловолосого старика и встала рядом с ним.

Беловолосый старик сказал: "Что он держал?"

Женщина из Чонгсама сказала: "Дедушка, у него в руке пистолет, баржаный пистолет".

"О, небольшая неприятность..." голос беловолосого старика был маленький.

Между этими двумя словами Нин Тао и Цзян Хао уже находились всего в семи-восьми шагах друг от друга. Если бы отец и внук не отпустили, то драка была бы неизбежна.

Тем не менее, отец и внук все еще стояли там, не двигая мышцы. Маленький старик не является физически сильным человеком, но дает людям ощущение большой горы, заблокированной там, трудно преодолеть.

Нинг Тао слегка приподнял баржу в руке.

Шелковистые нити Небесной Пыли Будды в руке Цзян Хао также плавали один за другим, и прохлада вокруг его тела заставляла. Прежде чем она успела что-нибудь сделать, ведро воды из одного из питьевых фонтанов в коридоре замерзло, и половина ведра превратилась в ведро со льдом!

Рука беловолосого старика подняла эрху.

Женщина из Чонгсама также принесла к губам белую нефритовую флейту.

Однако как раз в это время сзади раздался голос: "Сын-самец семьи Сонг не пострадал".

Это был голос Лю Сяня.

Беловолосый старик и женщина-чеонгсам последовали за ним и уступили дорогу.

Нин Тао и Цзян Хао прошли через середину, потирая плечи, когда он смотрел на беловолосого старика и говорил что угодно.

Беловолосый старик не смотрел на Нинг Тао, смотреть было бесполезно, потому что он был слепой.

Только минетчица в флагштоке посмотрела на Нинг Тао, но ничего не сказала.

Нинг Тао сказал: "Слепота - это ерунда, ее еще можно вылечить". Слепота сердца причиняет беспокойство и не может быть вылечена".

Беловолосый старик был слегка потрясен его словами, и он подсознательно оглянулся назад, как будто хотел ясно увидеть внешность Нинг Тао, но ничего не мог видеть.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0378: Горячая семья**

Глава 0378 Горячая семья покидает больницу, Нин Тао бросился Цзян Хао обратно в арендованный квадруполь на электрический автомобиль Tien Dao.

Инь Мо Лань уже вернулся первым, на его теле не было явных травм, но дух его был беден, и он выглядел измученным.

Цзян Хао пошел заварить две чашки чая для Нин Тао и Инь Мо Лана и подошел, затем она также села рядом с Нин Тао и послушала, как Инь Мо Лан рассказывал о своих впечатлениях за это время.

"Я нашел Биотехнологическую компанию "Бенезис" и узнал, что люди в этой компании были очень незатейливы, даже обычные охранники были боевыми художниками с необычайной силой. Я боялся выдать своё местонахождение, поэтому не осмеливался заходить днём и ждать до ночи..."

"В ту ночь я поднялся по фасаду здания "Бытие" на пятый этаж, а затем забрался внутрь через незакрытое окно, Это была обычная гостиная, я нашел униформу для охранника, переоделся в нее и выдал себя за охранника и начал искать подсказки по всему зданию...".

"Позже я обнаружил подземные лаборатории особняка "Бытие" и прокрался вниз. Как оказалось, я узнал, что это была даже не лаборатория, а алхимическая комната. Там хранится много духовных материалов, а также большое и маленькое попурри для алхимии.......".

"В этой рафинировочной комнате я нашел несколько таблеток для поиска предков, но качество, очевидно, не так хорошо, как те, которые вы рафинируете, и оценки рецепта неверны. Я подумал, что раз есть место, где можно усовершенствовать Дэна в поисках предков, то должна быть формула. Я бродил по этому месту в поисках танцевального кийя, и, не дожидаясь, пока я найду какой-нибудь танцевальный кий, пришли старик и женщина.........".

Нин Тао двинулся в своем сердце и прервал слова Инь Мо Лана: "Этот старик - мальчик с журавлем и эрху, или он слепой? Эта молодая женщина носит голубой чонгам, а оружие - белую нефритовую флейту?"

Инь Мо Лан кивнул: "Да, это те двое". Старик, по имени Сунь Пинчуань, был фигурой со времен императора Тайцу, который последовал за ним в восстании, чтобы напасть на Юань, а затем ушел в отставку из армии, чтобы вернуться домой. Когда я начал культивировать, я встретил его несколько раз и поговорил с ним несколько раз, так что я узнал его с первого взгляда. Женщина была его внучкой по имени Сунь Ланьсян, родилась в годы правления династии Циньлун, а также была очень могущественной. Последний раз, когда я встречался с Сунь Пинчуань, она была в подростковом возрасте и родилась с жемчужными глазами..."...

Цзян Хао кашлял сухим.

Инь Мо Лан неловко улыбнулся, ''Хе, не по теме, я продолжил. Появились Сунь Пинчуань и Сунь Ланьсян, я думал, что мы все знакомые не сможем двигаться, но я не ожидал, что двое придут, два слова, не произнеся хода. С силой Sun Pingchuan на вершине моих и помощников и маны, я не был спичкой. Я попал в руки хозяина и внука, и они взяли меня в темницу за танцевальной комнатой и заточили в нее..............................................".

"Я спросил Сунь Пинчуана, почему он работает на кого-то, кто этот человек, и почему он арестовывает меня, но он даже не сказал мне ни слова. В этой темнице есть заклинание, и я не могу выбраться. По сей день Сунь Пёнчхон пришёл в подземелье и сказал мне, что я могу идти. Я спросил его, что случилось и почему он отпустил меня, прежде чем сказал, что это ты собираешься спасти меня. Но в остальном он снова закрыл рот и отказался мне что-либо сказать. Позже Сунь Ланьсян завязал мне глаза и вытащил меня. Они вернули мне и мой локомотив, и я вернулся на нем".

Услышав концовку Инь Мурана, Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Сегодня в больнице мы с Цянем также встретились с бабушкой и дедушкой, мы чуть не переехали".

Инь Мо Лан сказал: "Эта эрху Сунь Пинчуань очень мощная, один рывок, один тон нож, затачивание железа, как грязь". Нефритовое сяо его внучки Сунь Ланьсяна тоже было непростым, звуковые волны были похожи на паутину веревок, плотно обернутых вокруг ее тела, что делало человека неспособным двигаться. Двое из них - один захват, одно убийство, суммарная мощность умножается. Я боюсь, что не выживу, если они попытаются сыграть убийцу".

Выражение Нинга Тао было тяжелым: "Такой мощный культиватор на самом деле просто убийца, который делает грязную работу, насколько мощной должна быть культивирующая сила, стоящая за биотехнологией Genesis? Кажется, я недооценил другую сторону".

"Еще какие-нибудь расследования?" Инь Муран спрашивал.

Нин Тао сказал: "Не надо, хотя другая сторона вас отпустила, она определенно усилит свою бдительность, и ситуация будет более опасной, если она снова пойдет на расследование".

Цзян Хао сказал: "Другая сторона знает, что мы также заключили контракт с проектом поиска предков, с силой другой стороны, если они хотят вмешаться, они, конечно, могут вмешаться, но почему они не сделали никакого шума"?

Из угла рта Нинг Тао появилась горькая улыбка: ''Все еще ли это просто? Мастер культивирования, стоящий за Биотехнологической компанией Genesis, должен иметь те же намерения, что и Николас Конти, даже если формула "Поиск предков" Дэна будет неполной, я, так случилось, хорош в создании алхимии, так почему бы тебе не позволить мне продолжить поиск формулы и сделать алхимию? Но как только я соберу их недостающие Формулы Культивирования Дэнов, или уточню полный Искатель Предков, они будут соревноваться, чтобы добраться до меня".

Выражение Цзян Хао мгновенно стало тяжелым: "В таком случае, разве у нас нет могущественных врагов и на Востоке, и на Западе?".

Нинг Тао сказал: "Я выращиваю Дао на Небесах и делаю Дао на Небесах, все злые люди и злодеи в этом мире - мои враги, ты боишься?".

Цзян Хао дал Нин Тао пустой взгляд, и это был ее ответ.

"Хм, невестка - с правильным характером, как она может бояться? Старый брат Нинг, ты слишком много думаешь об этом." Инь Мо Лан сказал с улыбкой.

Нинг Тао неловко улыбнулась.

Цзян Хао также открыт для термина "невестка", говоря: "Будь то Николай Конти с Запада или силы восточного спиритизма, стоящие за биотехнологиями Бытия, это смертельная угроза для нас". Если они не двигаются сейчас, то они просто ждут подходящего момента, чтобы нанести удар. На мой взгляд, лучше быть пассивным, чем активным, давайте просто выясним, кто за этим стоит, и попытаемся его убить!"

Нин Тао не подхватил разговор, он чувствовал, что Цзян Хао думал слишком просто и легко. Некоторые вещи, как только лук открыт, нет пути назад, и это определенно не мудрый выбор, чтобы зажечь огонь войны поспешно.

Но когда он размышлял, из дверного проема доносился нежный голос: "Папа, я с мамой Цзян, прикончи их!"

В гостиной глаза всех троих собрались у дверей.

В дверь вошла Фокс Химе, одетая как школьница и одетая в красный шарф на шее. Черные волосы с двумя вязаными косами, красивое лицо, большие глаза - главный школьный цветок определенной начальной школы.

Инь Мо Лан был ошеломлён: "Сяо Чжи, ты.......".

В его памяти Fox Hime, только что научившийся ходить, вдруг стал школьником, и неудивительно, что у него была такая удивленная реакция.

Цзян Хао также был удивлен, потому что это был первый раз, когда Лиса Сяо Цзи назвала ее "Мать Цзян".

Нин Тао чувствует себя больше, чем Цзян Хао и Инь Мо Лан, но его удивление не в том, что Фокс Сяо Цзи повзрослела, а в том, что Фокс Сяо Цзи это из ниоткуда школьное платье, а в том, что ее слова. Это короткое предложение не только сделало смысл понятным, но даже назвало Цзян Хао "матерью", что свидетельствует о том, что ее эмоциональный коэффициент также улучшился!

Эмоциональный коэффициент улучшился, память восстановилась?

Прямо под изумленным взором троих, Фокс Сяо Цзи переступила через высокий порог и вошла в гостиную, встала прямо, подняла правую руку и отдала младший салют троим взрослым, после чего очень вежливо сказала: "Привет, папа, привет, мама Цзян, привет, дедушка Инь".

Инь Мо Лан, казалось, что-то придумал, бросился Нин Тао и моргнул, а потом похлопал по голове.

Зная, на что он намекал, Нинг Тао не пошевелился и сказал: "Ну, спешить некуда".

Фокс Сяо Цзи подошла и села на одно бедро на колени Нин Тао, протянув руку к шее Нин Тао: "Папа, ты скажешь мне, кто тебя обидит, и я пойду убью его"!

Нин Тао нарисовал лицо: "Что сказала семья ребенка об убийстве? Никогда больше не упоминай об убийстве, помнишь?"

Фокс Сяодзи загнула в угол своего рта, последовала за Нин Тао и спрыгнула с него, сидя на коленях у Цзян Хао и отчаянно говоря: "Не делай мне больно, лучше, чтобы мама Цзян никогда не ругала меня".

Цзян Хао обнял Лис Сяо Цзи и показался немного неудобным, но не оттолкнул Лис Сяо Цзи.

Нин Тао не захотел больше ничему ее учить, повернул рот и спросил: "Маленький Цзи, где Рычащий Небесный Пёс?".

В этот момент с внешней стороны двери вдруг раздался голос собаки из рычащего неба: "Вот и все для сегодняшней программы по английскому языку, говорящему по-собачьи, пожалуйста, дважды щелкните 666".

Нинг Тао: ".........."

Вошёл рычащий пёс с мобильным телефоном во рту и вилял хвостом в Нин Тао: "Здравствуйте, старый отец, здравствуйте, хозяин мать, здравствуйте, хозяин Инь".

Нинг Тао протянул руку помощи: "Молодец, передай трубку".

Нин Тао сказал: "Отдай, рано или поздно что-нибудь случится, если ты будешь так играть". Я верну тебе деньги, когда ты будешь спокоен и собран".

Собака играет в прямом эфире, несколько зрителей видео также будут думать, что это хозяин записал шоу, с особым обращением, но времени будет достаточно, чтобы держать некоторые люди будут подозревать, что собака стала сперматозоидом.

Рычащему собаке пришлось просто отдать телефон, со слезами на глазах.

Нин Тао сказал: "Рев на небесах, за это время ты больше двигаешься, наблюдаешь за людьми вокруг, если есть подозрительный человек, ты помнишь его внешность, помнишь его запах, а потом скажи мне".

Ворчащая собака мудро сказала: "Я не могу четко описать, я могу сфотографироваться с помощью мобильного телефона, чтобы решить проблему, папаша... Могу я перестать играть в дрожь? Почему бы тебе не вернуть мне мой телефон, я обещаю не играть".

Нинг Тао вздохнул и снова передал телефон рычащей небесной собаке.

"О да!" Ворчащая небесная собака радостно лаяла, одна пара передних лап подрезала телефон и продолжала давать Нин Тао лук: "Спасибо, старый папа, спасибо!"

Нин Тао не удосужился обратить на это внимание и сказал Инь Мо Лан: "Старейшина Инь, возвращайся в дом, прими ванну и отдохни, а я дам тебе ветерок ночью".

Инь Мо Лан сказал: "Мой народ, почему вы так вежливы, просто поджарьте несколько маленьких блюд наугад, мы просто выпьем".

Цзян Хао сказал: "Ничего страшного, я пойду на кухню и посмотрю, какая посуда есть." Потом она сказала Фокс Сяо Цзи: "Сяо Цзи, как насчет того, чтобы помочь маме Цзян собирать овощи"?

"Хорошо, я хочу мороженого, мама Цзян, можешь сделать его для меня?" Фокс Сяо Цзи смотрел на Цзян Хао озадаченными глазами.

Цзян Хао обнял Фокса Сяо Цзи и подошел к кухне: "Тогда я могу пойти только в супермаркет и купить тебе мороженое, я не могу сделать мороженое дома".

"Тогда мы пойдем в супермаркет!" Фокс Сяодзи выглядел взволнованным.

Цзян взглянул на Нин Тао, и его выражение выглядело несколько беспомощным.

Нин Тао горько улыбнулся и покачал головой, говорящая собака в доме, которая даже играла в тряску, перевоплощенная лисица, не могла быть нормальной несмотря ни на что.

Нин Тао провожал Инь Мо Лана за дверь и дал ещё одно наставление: "Старейшина Инь, не двигайтесь в это время, давайте сначала проверим эти две стороны".

Инь Мо Лан кивнул.

Нин Тао переместил глаза на небо, в тот день не было ни ветра, ни облаков, но было ощущение, что надвигается горный дождь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0379 Глава Волшебная небесная ткань сокровищ**

0379 Глава Волшебная ткань небесных сокровищ Кризис прошел, но напряжение, которое остается. Ответ, кажется, прямо перед нами, но между ними есть стена, которую невозможно разглядеть.

Но жизнь продолжается и продолжается, ни на секунду не из-за того, кто умер или пережил несчастье.

Три дня спустя.

Легкий дождь ранним вечером набрал темп зимы, и температура упала настолько, что даже самой красивой женщине пришлось надеть пиджак и брюки, чтобы согреться. Однако в клинике Нин Тао был одет голыми плечами и ковырялся в жидкости в ароматическом горшочке обеими руками. Уже на земле рядом с Mikaoden были разбросаны многие пряди шелка, более длинные и короткие, чем длина волоса.

В течение этих трех дней Нинг Тао пытался собирать шелк с помощью спиртового материала и знакомиться с технологией ткачества из Небесных Сокровищ. Лучший материал для одного духа, Железный Башан, еще не прибыл, но он уже начал практиковать свои руки.

Инструмент для сбора шелка кажется рукой, но на самом деле является духовной силой. В ткацком искусстве Tianbao духовная энергия указательного и среднего пальцев левой и правой рук соединяется в маленький вихрь на кончиках пальцев, а указательный и средний пальцы вставляются в "заготовки" бальзама, чтобы вытянуть нить шелка. Соберите эти нити вместе, оберните их в шелковый шар, и вы готовы к плетению.

В искусстве ткачества Небесных Сокровищ это называется "Палец меча".

Этот Палец меча был не простой позой, каждая пронзительная поза, будь то Палец меча в левой или Палец меча в правой руке, требовала освобождения от Духовного Огня, чтобы смягчить пустое место и влить свою Духовную Силу внутрь шелковой нити.

Чуг, чуг, чуг...............

Отличительный звук ударов пальцев меча в заготовки прозвучал в пространстве клиники.

Этот вид ткачества еще более отсталый, чем древняя техника ткачества с шелковыми коконами, но как можно легко получить облачение Тянь Бао? Нин Тао был уставшим и потным, оба мочевых пузыря были до глубины души больны, но когда он думал о неуязвимых одеяниях Тянь Бао, он был полон страсти и энергии.

Если бы он в совершенстве овладел этой технологией ткачества из Небесных Сокровищ, то скорость ткачества по шелку была бы увеличена, а скорость владения пальцами на мечах также была бы повышена. Это настоящий навык, когда ты ударяешь кому-то в глаз или где-то еще, быстрее, чем ткачество ткацкого станка.

Заготовка в Мейцзян Данге была истощена, а на земле лежало бесчисленное множество кусков кристаллических шелковых нитей. Нинг Тао был настолько измучен, что повернулся лицом к Доброму и Злому Триподу и практиковал свою духовную силу, пройдя первые три уровня Вводного Метода Культивирования, который также являлся процессом покоя и восстановления его духовной силы.

Через полторы недели после того, как были запущены первые три уровня Вводной Культивационной Техники, Сущность и Духовная Сила Нин Тао восстановилась, и он вернулся в Мэй Сян Дин и использовал свою Духовную Силу, чтобы обернуть шелковую нить в клубок нити. Во время намотки нити кластеры, он сплавил вместе длинный, короткий кусок шелковой нити с духом огня, чтобы сделать когерентной шелковой нити. Это также техника ткачества из Небесного Сокровища, которая так загадочна.

Однако, глядя на кристально чистую шелковую нить, сердце Нин Тао не могло не поднять вопрос: "Эта шелковая нить кристально чистая, если этот цвет и прозрачность добавят к Tieba Banana или к этому цвету, если я плету кусок ткани и превращу его в пеленки, разве я не буду носить прозрачную одежду, чтобы другие могли видеть мою задницу с первого взгляда"?

Если бы это было так, то это было бы одеяние природы осенней одежды и брюк.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Так как вся пряжа была собрана в маленький шар из ниток, вдруг зазвонил телефон. Нин Тао вытер пригоршню пота со лба, достал мобильник и посмотрел на него, после чего ответил на телефон: "Брат Фанат, это я".

"Старый брат Нинг, у меня для тебя есть травы, которые ты хочешь." Голос Фан Ва звучал из телефона: "Просто не все, их только пять, денег ни пенни не осталось, не знаю, дорого ли это".

Нин Тао был очень рад и мгновенно взволнован: "Это не дорого, определенно рентабельно, интересно, откуда вы купили травы?".

Пять миллионов четыре духовных материалов, это, безусловно, цена капусты, его сторона из пяти миллионов только купил один, поэтому он был очень заинтересован в том, как Фан Уарулиу купил пять духовных материалов каналов.

"Скажи это, и ты можешь не поверить." Фан Ва громко засмеялся.

"Скажи и это тоже". Нинг Тао призвал.

Голос Ван Вала: "Ганд".

Нинг Тао слегка замерз, удивился: "Ты сбежал в Африку?"

Фан Ва сказал: "Я не собирался ехать в Африку, чтобы купить тебе лекарства, но так получилось, что друг-бизнесмен ехал в Африку, чтобы инвестировать". Я случайно познакомился с вождем Гунде, так что я сделал представление и улетел в Африку. Я действительно не мог купить те травы, о которых вы просили, и когда я пришел туда, то попросил помощи у своего главного друга, и я получил ее".

В этом мире, несмотря на то, что ауры мало, а духовных материалов мало, все же есть определенное количество ауры в местах, которые не были загрязнены промышленностью, и те места, которые находятся вне поля зрения, также являются местами, где растут духовные материалы. Например, когда речь заходит об Африке, люди, естественно, ассоциируют её с такими негативными терминами, как бедность, отсталость, война, голод и так далее, но для такого практикующего человека, как он, это место - природное сокровище духовных материалов!

Но он не дождался, когда Нин Тао спросит, кто был вождем Гунде, поэтому Фан Хуа бегло ответил: "Брат Нин, я купил травы для тебя, но я также должен вождю услугу своему другу, у него есть проблема, ему в этом году за сорок, но у него пока нет детей". Он был огорчен, что никто не преуспел в его вождении. Я не знаю, есть ли у вас способ его вылечить, если вы его вылечите и позволите ему иметь детей, то потом будет легко купить травы, его племя находится в большом лесу, и там много натуральных и качественных трав. Я устрою, чтобы он пришел, если у тебя есть способ".

Наверное, это то, чего хочет достичь сердце, улыбнулась Нин Тао: "Почему ты должен отпускать людей, я могу пойти в Гунде". Кстати, где ты сейчас?"

"Я все еще в Гунде". Фэн сказал.

Нин Тао сказал: "Тогда не возвращайся пока, дай мне адрес, я подготовлю его на своей стороне, а потом полечу прямо над ним".

"Это... я не доставляю тебе неприятностей?"

"Собственный брат, будь вежлив. Твой друг - мой друг, и это нормально, что я могу нанести амбулаторный визит, я все равно хотел бы выйти ненадолго". Нинг Тао сказал.

"Хорошо, тогда этот мой главный друг в Пуэнт-Нуаре, ты сядешь на самолет в международный аэропорт Сэндс, позвони мне, когда доберешься туда, и я тебя заберу". Фэн сказал.

"Ладно, решено". После еще нескольких слов Нинг Тао повесил трубку.

Он не думал ехать в Африку по импульсу, была одна причина поехать в Африку, чтобы найти духовные травы, а другой причиной была война в том месте, люди там были перемещены, не было ни еды, ни лекарств, если бы там была благотворительная акция, Цин Чжуй, Бай Цзин, Инь Мо Лань и Цзян Хао могли бы все пожинать хорошие мысли заслуги и стать хорошими демонами, он также мог бы заработать много хороших мыслей заслуги и плохие мысли грехов на этой земле в Африке.

Раньше об этом не думали и не было такого состояния, но теперь это была прекрасная возможность. Пока он лечит вождя и начинает развиваться на основе племени вождя, почему он должен беспокоиться о том, чтобы в будущем не зарабатывать деньги на медицине?

Немного подправив настроение, Нинг Тао начал плести.

У ткацкого станка Tianbao нет ткацкого станка, он сам по себе ткацкий станок. Под действием силы Духа шелковые нити вылетели из комочка нитей, ткут и ткут в пустоту, казалось, что на сцене было много движений щуки, но на самом деле все это было сотрудничеством Его пальцев и силы Духа.

Время шло мало-помалу, и ночь прошла бессознательно глубоко.

В пустоте родился кристально чистый кусок ткани, а когда ткачество было закончено, тело Нинг Тао было однобоким, и он упал на землю. Он соткал полотно размером с носовой платок, но от этого у него появилось ощущение, что он, уставший до смерти, носит топор и рубит над горой леса.

Кусочек ткани размером с ладонь поплыл вниз и приземлился на лицо Нин Тао с освежающим ощущением. Он мягкий и нежный, как лепесток, гладкий и прозрачный с первого взгляда.

Сердце Нин Тао темно сказало: "Если после добавления Tieba Banana этот цвет и этот прозрачный, то он действительно может делать только осеннюю одежду и брюки".

Думая о банане Tieba, Нин Тао естественно думал о докторе из династии Цин Чжан Чэндуне, я удивляюсь, если этот даосский друг также не имел ничего хорошего?

Как раз в тот момент, когда он думал о Великом Императорском Докторе Цин Чжан Чэндуне, с его телефона внезапно раздался новый сигнал тревоги из WeChat.

Нин Тао подполз из земли и проснулся на экране своего телефона, чтобы увидеть, что это действительно был Великий Цин Императорский Доктор Чжан Чэндун @ его. Он проследовал и открыл WeChat и вошел в интерфейс приватного чата.

От Великого Цинь-Евнуха, доктор Чжан Чэндун: @ Доктор Нин, внутрь или наружу?

Нин Тао послал сообщение: вот оно, есть ли результаты?

Мой друг не испытывает недостатка в деньгах и хочет, чтобы вы отремонтировали волшебное оружие, но он не хочет уезжать с Гаити, поэтому вы единственный, кто может приехать сюда лично.

Нин Тао прислал сообщение: "Это, конечно, не проблема, я завтра буду в Хайнане".

Чжан Чэндун, Великий Императорский Доктор Цин: Хорошо, я заеду за тобой завтра утром на пирсе Ма-Виллидж.

Нин Тао убрал свой мобильный телефон и покинул клинику с только что сплетенной тканью, вернувшись в арендованный четырёхугольник. Ночь была поздней, а во дворе царила тишина.

"Папаша, ты вернулся". Ворчащая небесная собака выбежала из питомника и виляла хвостом в Нинг Тао.

Нин Тао погладил собаку по голове: "Завтра я поеду в Хайнань, присмотрю за твоим домом, особенно за Фокс Сяодзи".

"Нет проблем, сумка за мой счет". Рычащий Скайхаунд сказал.

Нинг Тао вспомнил кое-что, и он вытащил кристаллическую ткань Небесного Сокровища и обернул ее вокруг своей руки, затем сказал рычащему Небесному Псу: "Укуси мою руку".

"А?" На мгновение замерла рычащая небесная собака, после чего снова яростно покачала головой собаки: "Старый отец, ты мой хозяин, как я могу тебя укусить?".

Нин Тао сказал: "Это кусок ткани, который я только что вязал, он неуязвим для ножей и оружия, как раз вовремя, чтобы проверить его зубами, укусите меня быстро".

Рычащий собака быстро отступил назад, и голова собаки качалась: "Я не могу кусаться, я правда не могу".

Нинг Тао нахмурился: "Не кусаться? Передай трубку".

"Гав!" Ворчащий Небесный Пес внезапно прыгнул вверх и укусил правую руку Нинг Тао, завернутую в Небесную Сокровищницу.

Сцена выглядела так, как будто кусок самого красивого нефрита был сгрызен пастью собаки. Но это была лишь иллюзия глаз, Тянь Бао Бу был невредим и имел только легкую светящуюся реакцию после того, как на него напали. Нин Тао тоже не чувствовал очевидной боли, только давление, просачивающееся из ткани Тянь Бао, но это не было очевидным.

Показана производительность ткани Tianbao, важно знать, что рычащая собака является культивированной собакой, которая была уточнена Небесный Трипод собаки, сила укуса пасти собаки прямо акулы сила укуса только сильная, откусывая сталь так же легко, как откусить пряный прут!

Есть ещё один духовный материал, который настолько хорош, что полная ткань Тянь Бао должна быть ещё более необычной!

Рычащий Небесный Пес отпустил руку Нин Тао и несколько нервно посмотрел на руку, которую укусил.

Нин Тао расстегнул ткань Tian Bao, обернутую вокруг его руки, и на его ладони не было ни полдюжины следов.

"Потрясающая ткань, она все еще светится, могу я сфотографироваться?" Рычащие собачьи глаза.

Нин Тао сказал в угрюмой манере: "Пэт твоя голова, ты знаешь, как играть с мобильным телефоном только за один день, но ты практиковался больше, чем это".

Голова рычащего собаки опустилась. Это культивационная собака, она также может культивировать реализм, но она действительно отравлена телефоном, Нин Тао отругал его также должно быть.

Проучив собаку, Нин Тао направился в комнату Цзян Хао, отправился в Хайнань, а также поздоровался с Цзян Хао.

Но, не дожидаясь, когда он подойдет к двери Цзян Хао, дверь комнаты Цзян Хао внезапно открылась сама по себе, пронзительный холодный воздух также вылетел из комнаты, и горшок Ван Яна у ступенек в коридоре был мгновенно замерз.

Голос Цзян Хао вышел из затемненного дома: "Температура в доме на двадцать градусов ниже нуля, так что заходите, если хотите войти".

Нинг Тао: ".........."

Прекрасные замороженные люди других людей все еще могут быть тронуты.

Прекрасные замороженные люди в его доме были действительно заморожены.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0380: Деревня демонов**

Глава 0380 Демоническая деревня от Киото до Хайнаня, Нин Тао имел свой собственный короткий путь, который был арендованным домом на Хакка переулке в официальном городе. Срок аренды этого арендного дома не истек, он оставил в арендном доме кровавый замок, и ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы добраться из Киото до официального города, и это спасло его на тысячи километров расстояния. В будущем, даже если бы арендная плата за дом была запланирована, у него все равно остался бы кровавый замок на горе Инь, так что он мог бы использовать Дверь Удобства, чтобы приехать.

В 5 утра Нин Тао бросился к причалу в Чжанцзяне, где арендовал скоростной катер и направился прямо к причалу Ма-Виллидж в Хайнани. В десять утра он вышел из катера и встал обеими ногами на причал в Хорс Виллидж.

На этот раз в Хайнани, кровяной замок определенно должен был быть покрашен, и это было бы только несколько секунд спустя в Хайнани.

Нин Тао поднялся на причал, и к нему подошел мужчина средних лет с длинными волосами, одетый в льняную подкладку с короткими рукавами, светлую кожу, и к нему подошел крутой образ в стиле художника. Этот человек был Великим Императорским Врачом Цин Чжан Чэндуном, и хотя он встретил его только один раз на Блошином рынке, он все еще был несколько впечатлен этим человеком.

"Упс, доктор Нинг, вы точно божья скорость, я просто подумал, что вы, скорее всего, будете здесь днем или вечером, я не ожидал, что вы придете сюда так скоро." Чжан Чэндун узнал Нин Тао с первого взгляда, ходя и разговаривая одновременно с улыбкой на лице.

Нин Тао поприветствовал его и пожал руку Чжан Чэндуну, улыбнувшись, как он сказал: "Как ты, я просто боюсь задержать время Чжана, поэтому поспешил".

Чжан Чэндун смущенно улыбнулся: "Что еще вы говорите о докторе, то есть о старом желтом календаре, я не врач сотни лет. Давай просто поедем к моему другу домой, я привёз его машину сюда, и она припаркована на парковке".

Он так сказал, но его все равно устраивало звание "доктор".

Нин Тао проследовал за Чжан Чэндуном до парковки, а затем сел в пикап Ford Raptor. Чжан Чэндун завел машину и поехал по дороге. Не смотрите на него, как на доктора династии Цин, но он умеет водить довольно хорошо, пикап жестко ездить, как спортивный автомобиль, и иногда играть дрифт при столкновении с кривыми.

Нин Тао также не заботит, расслабленная езда, практикуется случайным образом, даже если Чжан Чэндун поведет машину к скале вниз, или столкнулся с шлаковым грузовиком, он не будет ранен.

"Доктор Чжан, как зовут вашего друга, не могли бы вы рассказать мне о его состоянии, или поздороваться при встрече". Нин Тао спросил, как Чжан Чэндун въехал на машине в горную тропу.

Чжан Чэндун сказал: "Нет ничего, что ты можешь или не можешь сделать, ты просто не просишь меня сказать тебе". Моего друга зовут Ян Шенг, он..." была пауза, и он понизил голос: "Он - рыбий демон, тысячелетний акулий дух, этот секрет, не говори никому больше ах. Некоторые люди, особенно тот Мастер Фа-Конг, который предвзято относится к демонам и всегда пищит, раздражают меня больше всего".

Нин Тао сказал: "Значит, Евнух Чжан также знает Мастера Сокола?"

Чжан Чэндун сказал: "В мире земледелия очень мало людей, которые его не знают, я думаю. Мы познакомились в годы Цзяцина, и он каждый год приходил ко мне в пещеру на чай". В моей пещере есть чайное дерево, это духовный материал, и чайные листья тоже духовный материал, он приходит год за годом, чтобы попросить его, как вы думаете, это раздражает?".

Нин Тао смеялся: "Я не ожидал, что у Евнуха Чжана и Мастера Сокола все еще такая дружба, не волнуйся, я никому не скажу". У меня тоже нет предубеждений против демонов, и несколько моих друзей вокруг меня - демоны".

"Кстати, доктор Нинг, если я закончу с вами на этот раз, вы должны будете выполнить свое обещание дать мне практику танца."

"Конечно, не проблема, какой Дэн Имперский Доктор Чжан хочет, чтобы я доработал для тебя"?

Чжан Чэндун сказал: "К тому времени ты узнаешь, и говорить в дороге неудобно".

Он также продал выключатель.

У Нин Тао было предчувствие, что эликсир Чжан Чэндуна, попросивший его помочь в доработке, определенно не был обычным эликсиром. Причина была проста: если это был обычный эликсир, то сам Чжан Чэндун тоже был Доктором Культивирования, он мог делать эликсиры, он просто не мог пригласить свое имя спуститься. Чжан Чэндун готов запустить Хайнань, чтобы помочь ему работать, предлагая помочь ему усовершенствовать условия, если он может усовершенствовать его сам, почему он должен идти на такие неприятности?

Для уточнения Дэна требуется рецепт Дэна.

Если бы он практиковал Дэн, Нин Тао никогда бы этого не забыл, и он, безусловно, был бы готов помочь с такой услугой.

Говоря об этом, Ford Raptor проехал почти двадцать или тридцать километров через горы до центра отдаленной рыбацкой деревушки.

Рыболовецкая деревня маленькая, всего около дюжины семей разбросаны по лесу за пляжем. Уникальными являются деревянные здания и хижины из пальм и сизаля. Ручей меандрирует в центре деревни, и, глядя дальше вниз, видны скатывающиеся вершины. Пики не очень высокие, но они пышные и красивые.

Это место не наполовину современное, немного райское.

На пляже несколько женщин плетут сети. Когда Нин Тао проследовал за Чжан Чэндуном через пляж, глаза нескольких женщин собрались на Нин Тао. Женщины, одна моложе другой, одна сексуальнее и красивее другой. Одежда, которую они носят, также очень показательная, а рисунок, который они создают, имеет очень привлекательный вкус.

Это очень странная картина, где такие красивые женщины сваливаются в кучу, чтобы плести рыболовные сети.

С движением в голове Нинг Тао, он пробудил глаза к состоянию взгляда. Все молодые женщины были демонами, и деревня была наполнена сильной демонической аурой!

Эта деревня была не человеческой деревней, а деревней демонов.

Когда Нинг Тао пробудил глаза в телескопическом состоянии, в глазах нескольких женщин одновременно вспыхнул зеленый блеск.

Нин Тао последовал за ним и завершил состояние перископа, его глаза потребляли духовную энергию в состоянии перископа, и было неизбежно появление духовного энергетического поля. Обычные люди не могли его обнаружить, но культивисты и демоны с определенным уровнем культивирования могли его обнаружить и догадаться, что он шпионил.

Зеленая ость в глазах нескольких женщин также исчезла.

"Эй, старший брат семьи Чжан, это тот самый доктор Нинг, о котором ты нам говорил?" Спросила самка рыбьего демона.

Чжан Чэндун помахал рукой: "Да, это доктор Нин Тао Нин, он только что из Бэй Ду". Затем он понизил голос и сказал Нин Тао: "Они обе жены Ян Шэна, позаботьтесь о них позже и не попадайте в неприятности".

Сердце Нин Тао было поражено тем, что было пять женщин, плетущих сети, и что у Ян Шенг было пять жен. Однако на его лице не было ни малейшего намека на удивление, и он также помахал рукой и передал привет: "Старший Нин Тао, я встретил несколько невесток".

"Упс, давно не видел такого красивого младшего брата."

"Младший брат семьи Нин, почему бы тебе не остаться в нашей рыбацкой деревне, сестра нашей рыбацкой деревни красива и полна энтузиазма".

"Эта девушка из семьи Бенг милая, рожденная белая и красивая, как насчет того, чтобы я сделала для тебя спичку?"

"Хихиканье........."

Несколько рыбных демонов флиртовали с новичком Нин Тао и отпустили.

Нин Тао не посмел ответить, похоронив голову и следуя за Чжан Чэндуном через пляж.

Чжан Чэндун привел Нин Тао вверх по течению, улыбаясь, как он сказал: "Доктор Нин, рыбные демоны естественной красоты, если хотите, вы действительно можете остаться здесь, рыбачить на рассвете и отдыхать на закате, жить такой день, когда только влюбленные птицы завидуют друг другу, но не бессмертные".

Нин Тао кашлянул, "Доктор Чжан, без шуток. Я погружаюсь в выращивание и не интересуюсь делами сыновей и дочерей".

"Этого вкуса ты не почувствовал. Я взял восемнадцать жен туда и обратно, и у меня есть дети и внуки по всему миру. В настоящее время у меня отношения с испанской моделью, и я готовлюсь выйти замуж за свою 19-ю. Когда ты попробуешь это, как и я, ты тоже будешь счастлив, хаха!"

Нинг Тао: ".........."

Нынешний мир культивирования действительно дегенеративный.

В перерывах между шутками Чжан Чэндун остановился перед деревянным зданием.

Деревянное здание в два этажа вверх и вниз, и выглядит простым, но это не так. Все его столбы сделаны из подводного духовного материала "стальной пояс".

В книге "Сборник духовных материалов", оставленной Сюань Тяньцзы, есть раздел, посвященный духовным материалам под морем, хотя он и очень мал, но этот "стальной морской пояс" является одним из них. В простом описании "Каталога духовных материалов", в духовной почве морского дна, высотой в сотни метров, растет полоса из стали, которая требует, чтобы человек держал ее на дне, а ее материал тверже, чем рафинированная сталь даосской семьи, которая является лучшим строительным материалом для строительства пещер. К сожалению, стальная ламинария растет только в глубоководной части моря, которая, как оказалось, недоступна для человека, поэтому на суше ее редко можно увидеть. Но я не ожидал увидеть деревянное здание, построенное из стальной ламинарии, которое на самом деле является шедевром.

Тем не менее, как он наблюдал за этим деревянным зданием, нос Нин Тао поймал особый аромат. Его взгляд последовал, и он замер на первый взгляд.

Рядом с деревянным зданием растет банановое дерево, черное как чернила, с несколькими гроздьями бананов на стволе, тоже черное до блеска, на первый взгляд можно сказать, что это не обычная вещь.

Это был Tippa Banana, последний духовный материал, необходимый для ткацкой техники Tian Bao.

Чжан Чэндун также посмотрел на банановое дерево и улыбнулся: "Доктор Нин, я не вру тебе, это железный банан, который ты хочешь."

В этот момент открылась дверь в комнату на втором этаже, и сзади нее вышел мужчина, голый топлесс и в обтягивающих шортах внизу. Он был не менее двух метров в высоту, очень хорошо построен, с очень хорошо пропорциональные линии мышц, давая ему ощущение русалки, подходит к ядру. Его тело было покрыто множеством татуировок, с замысловатыми цветочными узорами и загадочными рунами. Самым поразительным было то, что акула вытатуировала его на груди, которая ожила, создавая впечатление, что он будет плавать из своего тела в воде.

Не догадываясь, Нин Тао также знал его личность, он был сущностью акулы Ян Шэн. Для духа акулы очень странно брать человеческое имя. Возможно, за этим стоит история.

Конечно, Чжан Чэндун последовал за ним и открыл рот, чтобы представить: "Ян Шэн, мой друг, это доктор Нин Тао Нин, я привез его сюда".

Нин Тао улыбнулся и вздохнул: "Старейшина Ян, приятно познакомиться".

Ян Шенг, однако, повернулся и вошел в дом, и дверь в эту комнату захлопнулась с глухим звуком.

Нинг Тао замер на месте, что это было за отношение?

Чжан Чэндун тоже был немного сбит с толку: "Доктор Нин, простите, я пойду спрошу.......".

Но не дожидаясь Чжан Чэндуна, чтобы войти в деревянное здание, дверь открылась снова, фигура вдруг вылетела из неба, и в мгновение ока холодный свет через пустоту, ударил ножом в Нин Тао!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0381 Глава 0381 Ужасная сущность акулы**

ГЛАВА 0381 Страшная акула видела по воздуху Да, это был гарпун.

Нинг Тао не двигался, даже глазами не моргнул.

Ка-чау!

Гарпун застрял на каменистом грунте перед Нин Тао, каменистый грунт дрожал, и три однофутовых зубца вилки гарпуна проникли в твердую каменистую почву. Это чувство, этот гарпун не камень, а тофу!

Рукоятка вилки гарпуна была сломана, а оставшаяся половина все еще находилась в руках Яна Шенга.

Это также является причиной того, что Нин Тао даже не двигался перед лицом такой ожесточенной "атаки", потому что этот гарпун является волшебным оружием, которое Ян Шенг хочет, чтобы он восстановил. Этот Ян Шэн умолял его, как он мог ударить по нему, когда даже волшебное оружие не было отремонтировано?

"Хаха! Что за мужество!" Ян Шенг засмеялся и сделал большие шаги навстречу Нин Тао.

Только тогда Нин Тао открыл рот и сказал: "Старейшина Ян, вы не боитесь моего недоразумения?".

Янг Шенг сказал: "Мне нравится делать настоящих воинов, и проверяя тебя таким образом, я обращаюсь с тобой, как с другом".

Разум акулы явно не такой же, как человеческий.

Ян Шенг подошел к Нин Тао и запихнул половину ручки вилки в камень, а половину ручки вилки тоже заклинило в камень. Камень был выбит из множества трещин, и после такого удара он щелкнул и раскололся пополам. Тем не менее, он открыл свои руки широко и сделал вид, что он хочет, чтобы Нин Тао обнять его.

Нин Тао не был хорош в отказе и открыл руки, чтобы обнять Ян Шэн.

Через несколько секунд Ян Шэн отпустил Нин Тао и указал на железное банановое дерево и сказал: "Пока вы фиксируете мою вилку морского духа, все железные бананы на этом дереве будут вашими".

Сердце Нин Тао было наполнено волнением, количество пучков бананов, не говоря уже о одеяниях, даже простыня Tianbao не является проблемой для плетения! Возможно, используя "Божью технику посадки", он также сможет вырастить новое банановое дерево.

Голос Ян Шэн вдруг замерз: "Однако, если ты лжешь мне и не можешь исправить мою вилку "Морская душа", я откушу тебе голову и использую ее для вина".

Нин Тао слабо сказала: "Старейшина Ян, я только что пришел сюда, сначала ты позор, теперь ты угрожаешь мне, вот как ты обращаешься со своими гостями? Ты говоришь, что подружишься со мной, но я не чувствую в тебе и половины друга".

Ян Шенг снова засмеялся, ''Ха-ха''! Ты злишься? Что за друг без ссоры?"

Нинг Тао просто посмотрел на него и ничего не сказал. Акула была в таком быстром настроении, что он совершенно не мог приспособиться к своему темпу.

Чжан Чэндуну нечего было сказать, за исключением первоначального вступления, и его отношения с Ян Шэном, очевидно, были не такими ироничными, как он говорил. Но неудивительно, что у духа акулы такая эксцентричная личность, что он может завести любых настоящих друзей.

Нинг Тао подошел к вилке для морской души, протянул руку и схватил сломанную ручку вилки для морской души, и поднял вилку для морской души, которая была встроена в скалу. Для начала она была чрезвычайно тяжелой, и он втайне удивился, что только сломанная вилка весила не менее 500 фунтов!

После этого Нин Тао поднял сломанную ручку, которая также весила почти триста фунтов. Другими словами, общий вес этой вилки с морским духом составляет не менее восьмисот фунтов! С таким весом он мог бы поднять его, но нет, если бы его использовали в качестве оружия.

Ян Шэн посмотрел на Нин Тао, и в его глазах промелькнул шоковый свет: "Ваша сила, как врач-культиватор, не маленькая, но ваша сила определенно не так сильна, как моя".

Нинг Тао сказал: "Найди мне комнату, и я починю тебе вилку "Морская душа"".

Ян Шэн сказал: "Эта комната в здании "Морская душа", вы можете взять любую, какую захотите".

Подняв вилку с морским духом, Нинг Тао подошел к комнате на первом этаже, а затем толкнул дверь в комнату. Это был продовольственный склад, где хранилось много рыбы и зерна, а также приправы, соевый соус из морепродуктов, старая сухая мама и прочее.

Запах со склада заставил Нинга Тао слегка нахмуриться, но он все равно вошел.

Ян Шэн сказала: "Доктор Нин, вы уверены, что хотите воспользоваться этой комнатой?"

Нинг Тао сказал: "Не комната имеет значение, а мои правила". У меня есть свои правила, когда дело доходит до исцеления и помощи людям с их заклинаниями. Позвольте мне просто сказать, что никому не позволено приближаться к этой комнате, тем более входить в нее, пока я исправляю заклинания. Иначе меня нельзя винить в том, что я исправил ошибку".

Ян Шэн сказал: "Не волнуйся, я буду ждать тебя снаружи, никто не посмеет подойти".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, пожалуйста, вы оба идите, я сейчас начну чинить вилку "Морская душа"".

Ян Шэн и Чжан Чэндун оба вышли из комнаты, и Нин Тао закрыл дверь, а затем толкнул большой шкаф, полный рыбы и мяса за дверью, чтобы заблокировать его снова. Закончив работу, он вытащил нормальную палку с нарисованным на ней кровавым замком, открыл удобную дверь и забрал вилку "Морская душа" обратно в клинику "Небесная внешность".

В клинике за пределами неба царила тишина, переплеталась белая аура добра и черная аура зла.

Нинг Тао поставил вилку с морским духом, которая была разбита пополам, на землю посередине клиники, затем взял с полки гнилую штатив и тоже положил на землю.

Только тогда он успокоился и взглянул на вилку "Морская душа" Ян Шенга.

Зуб вилки - металлический материал спирта, а ручка вилки - металлический материал спирта. И зубы вилки, и ручка вилки были вырезаны рунами, но он не узнал ни одного из них.

Руна, в мире обычных людей, является всего лишь символом, сходным со смыслом слов. Однако в мире культивирования она представляла собой ману и пять элементов изменений, которые были чрезвычайно сложны. Руны разных времен и рас культиваторов были разными, поэтому не было никаких границ в изучении и использовании рун, и действительно не было предела тому, чему можно было бы научиться.

По возвращении из Руй Тянь, Нин Тао всегда вынимал записи, оставленные профессором Яд, когда ему было чем заняться: один должен был изучать и осваивать "Божью технику посадки", а другой - изучать руны. Фактически, прикоснувшись к такому количеству рун, он постепенно открыл для себя закон, и это было то, что как бы ни менялись виды рун, он должен был следовать этому закону. До тех пор, пока человек овладеет этим законом перемен, не составит труда распознать все руны в мире.

Через некоторое время Нин Тао с помощью мобильного телефона сделал несколько снимков вилки морского духа, сделав все руны.

После фотографирования Нин Тао положил вилку морской души в разбитый штатив и начал зашивать рафинирование. Если бы эта вилка "Морская душа" была его волшебным оружием, то он бы определённо добавил ещё более драгоценный материал духа для повышения качества вилки "Морская душа", но если бы Ян Шенг не предоставил материал духа, то он бы просто латал его.

Перед зданием "Морского духа" здесь собрались рыбные демоны из деревни в три-три пары, некоторые - с кастрюлями и сковородками, некоторые - с грилями и специями. На этих сельских жителях очень мало одежды, мужчины все русалочье тело, мужское и в хорошей форме, женщины также все русалочье тело, высокие и длинные ноги, сексуальные и кокетливые, создавая у людей впечатление пляжной вечеринки между мужскими и женскими моделями.

Эти деревенские жители не разговаривали даже тогда, когда приходили, просто тихо стояли и смотрели на дверь продовольственного склада, куда вошел Нинг Тао. Число жителей деревни было небольшим, а с пятью последними женами Ян Шэна в общей сложности было только шестьдесят одна.

Чжан Чэндун посмотрел на стоящих позади него жителей деревни и не мог не выглядеть нервным: "Это, даосский товарищ Ян, что они делают?".

Рот Яна Шенга неожиданно резко открылся, и нормальный рот мгновенно превратился в рот акулы, полный зубов зазубренной акулы, с ледяной вспышкой!

Чжан Чэндун мгновенно испугался и сделал шаг назад в панике: "Даосский товарищ Ян, что ты... что ты делаешь?"

Мрачный голос из пасти акулы Ян Шенга: "Если он не сможет починить мое волшебное оружие, я убью его и тебя".

"А?" Лицо Чжан Чэндуна мгновенно потеряло цвет крови, хотя он сотни лет был культиватором, но врач-культиватор, естественно, был слаб в бою, он даже не смог победить Ян Шэна, не говоря уже о том, что здесь были десятки рыбо-демонов, после того, как он это сделал, его, скорее всего, убьют за считанные секунды!

Ян Шэн с горечью сказал: "В нашем мире рыбных демонов, когда обещание дано, оно должно быть выполнено. Если он починит мою вилку с морским духом, то и ты, и он - мои друзья, и тибетан на том дереве тоже. И тебе спасибо. Но если он лжец и не может исправить вилку моего морского духа, то вы мои враги, и я съем вас! Плоть культиватора - это все спиртовое мясо, которое вкусно и отлично тонизирует".

Чжан Чэндун тогда понял, почему эти деревенские жители взяли гриль и приправы, это было, чтобы сделать его и Нин Тао в шампуры ах!

"Муж". Одна из жен Ян Шенг внезапно открыла рот и сказала: "Этот только что прибывший доктор Нин, он девственник, который никогда не прикасался к женщине, позже я испеку для тебя два рыбных пузыря, ты будешь есть, чтобы наверстать упущенное, хочешь пикантный или тмин? Со вкусом карри - это прекрасно".

Ян Шэн Хэхэй засмеялась: "Я хочу острый".

Женщины смеялись.

У Чжан Чэндуна кожа спины покалывалась, и он подсознательно отступил назад.

Несколько бодибилдинговых рыбных демонов встали у него на пути, блокируя ему путь назад.

Как раз в тот момент произошел внезапный удар с продовольственного склада, а затем дверь в комнату открылась. В тот момент, когда дверь комнаты открылась, холодный свет вылетел из дверного проема и направился прямо к груди Яна Шенга.

Ян Шэн также не уклонился, протянул руку и схватил за руку, холодный свет ударил ножом в грудь остановился, это была явно его вилка морского духа.

Предыдущая вилка "Морская душа" была двухкомпонентной и вообще не могла быть использована в качестве мага. Вилка морского духа была теперь яркой, как новая, сломанная ручка вилки в одной, не видно ни следа ремонта. Более того, его аура, очевидно, была сильнее, чем раньше, и его качество немного улучшилось!

Нин Тао вышел из продовольственного склада без единого выражения лица, и голос его был холодным: "Кто меня поджарит? Пожалуйста, подойдите сюда, я посмотрю, достаточно ли твердые у него зубы".

Никто не поднялся.

Прекрасная самка рыбьего демона играла в азартные игры и уронила гриль в руку на землю.

Ян Шенг пожал руку и яростно взмахнул вилкой с морским духом в руку.

В одно мгновение гроза и рыбий ветер поднялись на ровную землю, и демон Ци был похож на гигантскую волну, которая бросилась вверх по пляжу, закатывая песчинки в небо, а затем в море.

"Хорошо! Да! Хорошо!" Янг Шенг три раза подряд хорошо рычала и с восторгом сказала: "Это действительно исправлено, работает лучше, чем раньше". Доктор Нин, мой друг, за эти сотни лет десять специалистов по культивированию отремонтировали для меня вилку "Морская душа", но только ты ее отремонтировал, ты мой друг!".

Глаза Нин Тао охватили большую группу рыбных демонов, глядя на грили для барбекю, которые они бросали на землю, и приправы, кастрюли и сковородки и все, что в его руках, он, вероятно, знал, конец этих десяти врачей выращивания.

Такой друг...............

Я тебя проебу!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0382 Глава 0382: Танец мидий**

В главе 0382 "Сущность моллюска" был предложен танец, предназначенный для Башо. С наступлением ночи на поляне посреди деревни демонов разгорелся костер. Нин Тао и Ян Шэн и Чжан Чэндун сидели на ковре, пили и ели барбекю, наблюдая за красивыми девушками-рыбами-демонами, которые поют и танцуют.

Нин Тао первоначально хотел взять Tieba банан и уйти, но Ян Шенг хотел остаться его на ужин перед отъездом, он думал, что может быть потребность в подводном духовном материале в будущем, это Ян Шенг все еще может помочь, это также полезно, чтобы завести друзей, поэтому он остался.

"Доктор Нинг, вы починили мою вилку с морским духом, я выпью за вас." Янг Шенг опрокинула чашу с вином и проглотила ее.

Нинг Тао был немного безмолвным и мог только взять чашу вина и выпить. Это было очень белое вино, сделанное самой демонической деревней, и оно было огненным во рту. Несмотря на то, что он обладал особой духовной силой для детоксикации вина, у него от плохого вкуса тоже болела голова. Ян Шенг осушил чашу вина, и он осушил чашу вина.

Опустив чашу с вином, подошла женщина-рыба-демон, чтобы налить вино. Она одна из жен Ян Шэна, по имени Бао Чжимэй, морское ушко. Она также собиралась познакомить девушку из семьи Бенг с Нин Тао, когда он приехал.

"Доктор Нинг, раньше было какое-то недоразумение, не принимайте это близко к сердцу". Этот человек в нашей семье - натурал, такой же, как тот, о да... Лу Чжичжэнь!" Бао Чжимай налил вина и улыбнулся: "Я прочитал "Плейбук о трех царствах" и знаю этого персонажа, мой муж и Налу Чжичэнь - одно и то же".

Является ли Лу Чжишен персонажем из Трех Царств?

Я не знаю, есть ли девятилетнее обязательное образование на море, а если есть, то учебные материалы на море определенно отличаются от тех, что есть на материке.

Нин Тао не сказал ни слова и улыбнулся с мягкой улыбкой: "Золовка, не будь вежливой, шумной и шумной - настоящий друг". Отныне все будут дружить, часто общаться и больше двигаться".

"Хорошо! Пей! Блядь!" Янг Шенг высушила еще одну чашу.

Нин Тао жестко поднял чашу с вином и вылил вино себе в живот.

Бао Чжимэй посмотрел на Чжан Чэндуна: "Доктор Чжан, вы тоже пьете".

Чжан Чэндун просто лежал: "Я... пьян... хорошее вино... я все еще могу пить... ооо....."

Имперский Доктор Великого Цин на самом деле был в порядке.

Бао Джимей нахмурился: "Это бесполезно".

В это время к костру подошла молодая самка рыбьего демона, пара чёрных глаз уставилась прямо на Нинг Тао. Она была не менее метра восьми в высоту, с длинными ногами и тонкой талией, а ее кожа была белой и нежной, давая ей кристальное ощущение. Это тело, естественно, нет необходимости говорить, идеальный девятиголовый тело, небольшая талия также шириной бумаги A4, пара больших длинных ног занимают две трети пропорции тела. Связанные с этим наклон и возвышение тела также довольно выступают, прикрывая его лишь небольшим количеством белья, что придает ему ощущение крика.

У нее была цепочка колокольчиков, обвязанных вокруг лодыжек, вокруг талии, вокруг запястий и вокруг шеи, колокольчики были одного цвета с ее кожей, а также давали кристаллическое, перегоревшее ощущение, как будто они были частью ее тела.

Нинг Тао не мог не посмотреть и на нее, он чувствовал, что она самая красивая рыба-демон в этой демонической деревне.

Молодая самка рыбного демона улыбнулась Нин Тао, ее тело внезапно скрутилось, как морские водоросли, качаясь волнами, мягкими, как кость. Колокольчики завязались вокруг талии, вокруг лодыжек, на запястье Хо, а вокруг шеи столкнулись и трясли друг друга, издавая хрустящие, приятные звуки.

Голос был не простой, он обладал демонической силой, и было приятно слышать в ушах, как будто все желания исполнились, весь мир был в мире, больше не было войн, преступлений и болезней, все люди были бессмертны и могли иметь все, что они хотели.

Динь, динь, динь, динь, динь............

Под огненным светом каждый из маленьких колокольчиков излучал мечтательный блеск, обволакивая ее тело, создавая у людей впечатление, что она - падшая фея, спустившаяся с Девяти Небесного Пруда Яо, со святостью с одной стороны и демонами - с другой.

Танцующая самка рыбьего демона помахала Нин Тао.

В мгновение ока искушение от нее было похоже на веревку, привязанную к телу Нинг Тао, чтобы перетянуть его.

Я отдохнул в утробе и услышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и все демонические звуки и демонические силы рассеялись.

Глаза танцующей самки рыбьего демона сверкнули удивительным божественным светом.

Бао Чжимэй и Ян Шэн также не могли не взглянуть друг на друга, и пара тоже была удивлена.

Нинг Тао улыбнулась: "Это................ это Колокольная Сущность?"

Бао Чжимэй засмеялся: "Какой колокольчик джинн, есть ли колокольчик джинн в этом море? Это девушка из семьи Бенг по имени Мягкий Небесный Голос".

Это действительно, как следует из названия, мягкий, как кость, и колокольчик, который дрожит от небесного звука.

Бао Чжимэй добавил: "Доктор Нин, помните, я упоминал вам, когда вы пришли, я хочу познакомить вас с девушкой из семьи Бенг, что вы о ней думаете?"

Нин Тао был смущен, этот Бао Чжимэй сказал, что в то время он не воспринимал это всерьёз, как несколько жен Ян Шэна флиртовали с ним, но не ожидал, что люди действительно познакомят его с этой девушкой из семьи Бенг.

Но, не дожидаясь заявления Нин Тао, Бао Чжимэй подал знак: "Тянь Инь, подойди и произнеси тост за доктора Нин".

Мягкий Небесный Голос подошел, скрутив ее талию и длинные ноги, каждое ее движение было таким соблазнительным.

Нинг Тао еще больше смутился и в панике сказал: "Что у меня уже есть невеста и двое".

Ян Шенг засмеялся и спросил: "Какой смысл иметь невесту? Посмотрите на меня, у меня пять жен, а мужчина - мужчина, и если он не возьмет трех жен и четырех наложниц, разве это не пустая трата времени в этом мире?"

Нинг Тао горько смеялся, не очень хорошо воспринимал слова.

Мягкий Небесный Голос подошел и посмотрел на Нинг Тао, его лоб слегка висел, и застенчиво дал Нинг Тао Аве Мария, его голос был ясен и ясен: "Мягкий Небесный Голос встретил Доктора Нинга".

Из вежливости Нин Тао встал и взял на себя инициативу, чтобы достучаться до вас: "Мисс Софт, очень приятно с вами познакомиться".

Мягкая Tingyin, кажется, не понимал, что Нин Тао будет пожимать руку и замерз на мгновение, прежде чем реагировать, а затем протянул руку и пожал руку Нин Тао.

Две руки держались друг за друга, и сердце Нин Тао еле-еле размахивало, ее рука была мягкой, как кость, скользкой и чудесной. Но это была лишь сиюминутная дрожь ума, и он быстро вернулся к нормальной жизни. Он никогда не был таким мужчиной, чтобы делать то, что он хочет, когда видит красивую женщину, у него просто есть инстинктивная реакция мужчины, когда он сталкивается с каким-то искушением и волнением от женщины. Мужчина вообще ненормально реагировать на соблазн и возбуждение красивой женщины.

Мягкая Tingyin отпустила руку Нин Тао, ее щеки были слегка красными и овечьими. Она не осмелилась смотреть прямо на Нин Тао, но взяла оставшийся свет из угла глаз, чтобы посмотреть на него.

Однако разум Нинг Тао больше не волнуется, его разум Дао чист, как вода. Два змеиных духа в семье слабее, чем этот мягкий небесный голос. Но он был в состоянии удержать его, практикуя божественное мастерство, чтобы противостоять искушению, в момент, когда он столкнулся с искушением этой моллюсковой сущности, действительно мало смысла.

"Тянь Инь, почему ты все еще стоишь там, поторопись и налей вина доктору Нин". Бао Чжимэй прикоснулась локтем к талии Мягкого Тянь Иня.

Мягкая Tingyin мурлыкала губами и улыбалась, когда она брала винный горшок и наливала вино для Ning Tao.

Нинг Тао сказал: "Спасибо, мисс Софт тоже сядет и выпьет вместе".

Мягкий Небесный Голос подсознательно взглянул на Янг Шенг.

Ян Шенг засмеялась: "Чего вы все еще ждете, сядьте и выпейте вместе".

Бао Чжимэй подмигнул Мягкому Тяньцзину, который с пониманием сел на сторону Нин Тао.

Нин Тао сменил тему: "Кстати, Сэнпай Ян, у меня есть любопытный вопрос, не знаю, стоит ли мне об этом говорить".

"Мы друзья и нам есть что сказать". Янг Шенг сказала.

Нин Тао сказал: "Так вот, Сэнпай Ян - это сущность акулы, так почему же фамилия Ян?"

Ян Шенг засмеялась: "Что в этом плохого? Меня звали Янг, и я следовал за его фамилией. Мастер Эн скончался, так что не будем упоминать его имя".

Нинг Тао сказал: "Так и есть".

"Доктор Нинг великолепен в медицине, а также восстановит заклинания, это удивительное умение, интересно, кто такой Мастер?" Ян Шэн спрашивала.

Нин Тао сказал: "Мой господин - Даосист Небесный Пес Чен Пинг Дао, интересно, слышал ли о нем старейшина Ян?".

Чен Пинг Дао не был его хозяином вообще, но лидер, который привел его в Небесный Дао, так что нет ничего плохого в этом. Но это не было его целью, у него была цель сказать, что если бы этот Ян Шэн знал такую фигуру, как Чен Пинг Дао, возможно, это дало бы ему небольшую подсказку, чтобы найти Чена Пинг Дао.

Который из них, Ян Шенг, дважды скандировал имя Чен Пинг Дао, но снова покачал головой: "Я не слышал о нем, но он определенно мощный и потрясающий". Кстати, боюсь, что маститый хозяин уже скончался, верно?"

Нинг Тао сказал: "Он пропал".

"А?" Янг Шенг выглядела удивленной и встревоженной.

Нин Тао сказал: "Если старейшина Ян встретится с ним или услышит от него, пожалуйста, дайте мне знать".

"Нет проблем, пей". Янг Шенг снова взялась за чашу с вином.

Когда Нин Тао выпил вино, мягкий небесный голос рядом с ним последовал и поднял кувшин, чтобы налить ему вина.

"Спасибо". Нинг Тао сказал.

Мягкий Небесный Голос также налила себе миску вина, а затем накрыла руки: "Доктор Нинг, вы удивительный Доктор Культивации, я выпью за вас миску вина".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Хорошо, пусть эта чаша вина станет моим тостом за мисс Софт, спасибо за танец, это самый замечательный танец, который я когда-либо видел".

Мягкая Тянь Инь мурлыкала губами и улыбалась, кликнула миской с Нин Тао и выпила вино.

Нин Тао опустил свою чашу с вином и встал и подошел к железному банановому дереву: "Старейшина Ян, вы сказали, что пока я чинил ваше волшебное оружие, железные бананы на этом дереве будут моими, так что я собираюсь снять их сейчас, это нормально?"

Ян Шэн сказал: "Конечно, нет никаких проблем, но этот свирепый банан тверже рафинированной стали, так что ты не будешь винить меня, если не сможешь его снять".

Бао Чжимэй улыбнулся и сказал: "Доктор Нин, я думаю, вам лучше зайти выпить и дать Тянь Инь составить вам компанию, а утром мы выберем для вас железные плантации".

Нин Тао не ответил, он подошел под банановым деревом, сделал вертикальный прыжок, сделал два шага в пустоту и слегка встал на банановый лист. Лист был очень твердым, как сталь. Он снова протянул руку помощи и постучал по близлежащей струне тэппань, которая на самом деле издавала лязговый звук, как будто это был какой-то металлический инструмент.

Ян Шэн и Бао Чжимэй посмотрели друг на друга, и углы рта пары оба плавали с намеком на смех, который не мог быть легко обнаружен.

"Пытаешься использовать эту моллюсковую сущность, чтобы обвинить меня? Вы, ребята, слишком много думаете об этом." Нин Тао притворился, что не видит реакции пары, и протянул руку к Лезвю Затмения из талии, сверкнув стеблем банана и обезглавив его.

Ка-чау!

Струна железных стеблей банана отломилась, и банан упал на землю приглушенным стуком.

Нин Тао размахивал рукой, и в мгновение ока несколько струн бананов упали на землю.

Ян Шэн и Бао Чжимэй застыли в углу своего рта с незаметным намеком на смех.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0383 Глава A Доктор для лучшей культивирования**

0383 Глава Более совершенной Культивации Доктор Нинг Тао прыгнул вниз с бананового дерева Tieba и остановился на мгновение перед посадкой, сделав шаг в пустоту, что ощущение было похоже на ходьбу по лестнице, лихорадочно до крайности.

Ряд рыбных демонов не могли не быть перемещены, они, очевидно, не понимали, как Нинг Тао сделал это.

Всего на земле было четыре пучка подорожников, или почти двести фунтов.

Нин Тао поднял четыре гроздья бананов и подошел к костру.

Ян Шэн посмотрел на маленький сундук с лекарствами, который Нин Тао нес на спине и сказал с улыбкой: "Доктор Нин, у вас есть много сокровищ на вас, Refining Ding для ремонта волшебного оружия уже редкое сокровище, даже ваш нож, чтобы вырезать железный банан, как резка тофу, эти два сокровища, не могли бы вы одолжить мне взглянуть?

Нин Тао стучал зубами и улыбался: "Я вернусь в свою комнату и сперва положу Tieba Banana, а потом вернусь и покажу старейшине Яну сокровище".

Лоб Янг Шенг слегка нахмурился.

Нинг Тао ничего не сказал и отнес четыре букета бананов к зданию "Морская душа".

Бао Чжимэй сказал: "Тянь Инь, ты сопровождаешь доктора Нина в его комнату и помогаешь открыть дверь или что-то в этом роде".

"Хорошо". Софтцом встал и проследил за Нин Тао, сказав: "Доктор Нин, позвольте мне понести его для вас".

Нинг Тао сказал: "Нет, я могу себе это позволить".

В это время Чжан Чэндун также встал с ковра и пьяный сказал: "Я, я пойду помочусь в лесу".

Бао Чжимэй и Ян Шэн даже не обратили внимания на Чжан Чэндуна, а глаза пары все еще были на спине Нин Тао.

"Муж, ты же не хочешь..." Бао Чжимэй прошептал после того, как Чжан Чэндун пошатнулся.

"Попурри" на нем способен восстановить волшебное оружие, это удивительное волшебное оружие. И нож, это тоже сокровище". Глаза Янг Шенг были наполнены божественным светом волнения и жадности.

"Понятно, тогда мы должны уладить дело даже с Чжан Чэндуном, чтобы никто не узнал". Холодная улыбка появилась из угла рта Бао Чжимея.

Ян Шенг поставил миску с вином и зарычал ему в живот, когда он хладнокровно смеялся: "Я сделаю это, когда он вернется".

Бао Чжимэй кивнула, ее глаза медленно подметают десятки Демонов деревни Рыба демонов. По мере того, как проходила линия прямой видимости, рыбные демоны деревни кивали головой, а некоторые даже доставали бутылки с приправами.

Комната Нинг Тао находилась на втором этаже здания "Морская душа", один из них рядом с лестницей. Он не планировал ночевать здесь, но Бао Чжи Мэй подготовил для него комнату для гостей, что было слишком великодушно, чтобы отказаться.

Когда он подошел к двери комнаты, Мягкий Тингин схватил дверь и открыл ее для Нин Тао, который последовал за ней внутрь.

Комната была скудно меблирована, деревянная кровать, стол и две табуретки были полностью меблированы.

Нин Тао положил четыре пучка бананов на стол и сказал: "Мисс Софт, мне ничего не нужно от вас здесь, вы можете вернуться".

Мягкий Небесный Голос, однако, сказал: "Давайте спустимся вместе".

Нин Тао сказал: "Тогда иди и жди меня, пока я переоденусь и выйду".

Мягкий Небесный Голос улыбнулся и сказал: "Доктор Нинг, вы все еще смущены? Я мог бы повернуться и никогда бы не взглянул на тебя".

Нин Тао бороздил брови и смотрел на мягкого Тянь Иня с бесформенным лицом.

Мягкий Небесный Голос последовал за переменой и сказал: "Хорошо, я подожду тебя у двери, ты поторопись".

Нин Тао проследовал за Мягким Тянь Инем до двери, и после того, как Мягкий Тянь Инь вышел, он протянул руку помощи и закрыл дверь комнаты.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон, посмотрел на экран, ответил на звонок и открыл дверь в Шанди: "Доктор Чжан, ситуация немного плохая, быстро приходите ко мне в комнату".

Голос Чжан Чэндуна: "Доктор Нин, это именно то, что я хочу напомнить вам, что вонючая акула положила глаз на вашего ребёнка! Разве это не было бы самообманом для меня прийти к тебе в комнату, я уже в десяти милях отсюда, так что поторопись и беги тоже"!

Нинг Тао: ".........."

Он позволил Чжан Чэндун прийти в свою комнату, потому что он хотел забрать Чжан Чэндун через дверь удобства, но он не ожидал подняться наверх прямо здесь, то после нескольких слов кунг-фу с Мягким Небесным Голосом, Чжан Чэндун на самом деле сбежал в десяти милях отсюда!

Нин Тао горько улыбнулся и убрал телефон. Он обнаружил, что беспокоится о сокращении штата, Чжан Чэндун с самого начала притворялся пьяным, тайно наблюдая за Ян Шэном и Бао Цзи Мэем, и я боялся, что с этого момента он размышлял о путях побега и о том, как он сбежит. Однако, немного преувеличено, что парень из кунг-фу сбежал за десять миль в мгновение ока.

"Доктор Нинг, как поживаете?" Мягкий небесный голос пришел из-за двери.

Нинг Тао сказал: "Он будет готов через минуту".

Он вышел налево, вытащил обычную палку с нарисованным на ней кровавым замком, открыл дверь удобства, затем поднял четыре пучка тибетан и вошёл в дверь удобства.

"Доктор Нинг"? Доктор Нинг?" Мягкие небесные голоса.

Но в доме не было движения.

За дверью Мягкий Небесный Голос отступил к краю коридора и помахал в сторону костра.

Ян Шенг и Бао Цзи Мэй посмотрели друг на друга, и пара, казалось, что-то поняла, так как они одновременно встали и устремились к зданию "Морская душа". Несколько спринтерских шагов, прыжок и свист ветра, и прыжок вверх по коридору второго этажа.

Внизу, десятки рыбных демонов переплыли, как рой.

"Что происходит?" Бао Чжимэй понизила голос и спросила мягкий небесный голос.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Он сказал, что хочет переодеться, и попросил меня выйти и подождать его, я просто попросил его вернуть обещание, но через мгновение никакого движения не последовало".

Ян Шенг выбил дверь одной ногой и возглавил группу рыбных демонов, спешащих внутрь.

Комната была пуста, где были люди Нингтао.

Посреди клиники, расположенной за пределами Небес, Нинг Тао разместил на земле четыре пучка железных подорожников. Он хотел позвонить Чжан Чэндуну и спросить, куда он сбежал, но после раздумий снова сдался, на случай, если это его побеспокоит и заставит его попасться.

Демоны, подавляющее большинство из них плохие и хотят навредить людям. На вечеринке по случаю костра в демонской деревне, когда эта моллюсковая сущность Мягкий Небесный Голос произнесла демоническое заклинание, чтобы искусить его, как только он подошел, он понял, что что-то не так. Он не монах Тан, как может демон влюбиться в него, когда он его видит? Добавьте к этому тот факт, что Бао Чжимэй и Ян Шэн принимали его по очереди, чтобы напоить его, и он был бы действительно проклят, если бы не остерегался.

Взгляд Нинг Тао приземлился на четыре пучка железных подорожников.

Все семь духовных материалов, необходимых для ткацкой техники Тянь Бао, были доступны, и следующим шагом было изготовление облачений вручную.

Нингтао взял ароматическую штатив и начал извлекать духовный материал и превращать его в пустое место.

Через два часа в бальзаме для красоты появилась черная, как чернила, жидкость. Когда до этого было шесть жидкостей, заготовка была кристаллической, и она почернела с добавлением железистой подорожника. Заготовки черные, а выбранный шелк, естественно, тоже будет черным. Ситуация, о которой беспокоился Нин Тао, не возникла, и ему не нужно было превращать настоящую ткань Тянь Бао в осеннюю одежду и брюки.

После того, как Нин Тао скрестил ноги и сел перед ароматическим горшком с пальцем-костяшкой меча в левой руке и пальцем-костяшкой меча в правой руке, используя достаточно духовной силы, его руки встали и упали, ритмично засовывая в бланки ароматического горшка, а затем подняли шелковую нить........

Колокольчики джингл, колокольчики джингл.

Работа по сбору шелка еще не была закончена, когда внезапный звонок мобильного телефона прервал работу Нинг Тао по сбору шелка.

Нин Тао вытащил свой сотовый и посмотрел на него, а потом ответил: "Доктор Чжан, это я, давай".

Голос Чжан Чэндуна вырвался из телефона: "Ты сбежал?"

Нинг Тао сказал: "Я сбежал, где ты сейчас?"

Чжан Чэндун вздохнул с облегчением: "Хорошо, что ты сбежал, что эта вонючая акула действительно безжалостный человек с сердцем и не доверяет его словам... Я уже в Макао".

Нинг Тао: ".........."

Голос Чжан Чэндуна: "Доктор Нин, я была так счастлива узнать, что вы сбежали". Как насчет того, что неудобно говорить по телефону, как насчет того, чтобы установить время и место встречи"?

Нин Тао сказал: "Приезжай в Бейду и позвони мне, когда приедешь". Готовьте дан-куб и спиртовой материал, сделайте мне одолжение, и я верну услугу".

"Круто! Тогда решено, я приеду в Северную столицу, когда буду готов". Голос Чжан Чэндуна был взволнован.

"Телефонный контакт, пока". Нинг Тао повесил трубку.

Невозможно было догадаться, какой дан Чжан Чэндун будет уточнять, но ответ распутался, когда он пришел с формулой дана и духовным материалом.

Нин Тао убрал телефон и начал собирать шелк.

Чуг, чуг, чуг...............

Ритмичный звук пальцев меча, копающихся в заготовках для сбора шелка, постоянно отдавался эхом в пространстве клиники. Как раз в середине этого довольно ритмичного звука, один за другим Небесные Сокровища падали на землю рядом с Мэй Сян Дин, накапливаясь все выше и выше.

Когда он устал, Нинг Тао переехал, чтобы предложить духовную энергию рядом с Добрым и Злым Триподом, а после выздоровления вернулся к сбору шелка рядом с Американским Триподом Благовоний.

Небо сияло неосознанно.

Чау!

Нинг Тао проткнул ножом-пальцем в нижнюю часть Mei Xiang鼎, подняв последнюю из черных, как чернила, "Проволоку Небесного Сокровища", а затем весь человек упал на землю.

Он лежал на земле и некоторое время спал, затем снова встал и намотал шелк, сплавив в массу длинные короткие кусочки шелка Небесного Сокровища.

Прошло еще полдня этой напряженной работы. Шелка Небесного Сокровища на земле не было, но было еще двенадцать шелковых шариков.

Двенадцать шелковых шариков, число которых соответствует технике ткачества Тяньбао, соответствуют двенадцати земным ветвям, которые являются шестью яньскими ветвями Цзи, Ц, Е, Н, Шэнь и Хуксу, и шестью иньскими ветвями У, М, Си, Вэй, Ты и Хай. При плетении нитей основы и утка используются разные нити, но не так, как при пробном плетении.

Обернув шелковое тесто, Нин Тао вытащил маленький фарфоровый флакон, который ранее помещался в маленький сундук с лекарствами, откупорил флакон и вылил из него ягоду "Дьявольская почка Годзи" и положил ему в рот.

While俢 практика может восстановить духовную силу, тело всегда должно потреблять энергию, что невозможно без пищи, чтобы пополнить ее.

Демоническая почка Годжи Берри начала таять на входе, тая в своем теле как скучная энергия. В мгновение ока его тело вновь обрело силу, а Юань Ци сильно вырос. Это действительно духовный материал, который питает инь и пополняет ян и укрепляет тело.

Но была и обратная сторона: демоническая почка упала, и вскоре на его теле появилась непристойность. Хорошо, что здесь больше никого нет, и мне все равно. После короткого перерыва он снова начал ткать.

Меч повелел танцевать, и нить нитей прошла сквозь пустоту, пересекаясь друг с другом, и кусок ткани постепенно сформировался.........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0384: Небесные сокровищницы**

0384 Глава Tian Bao одеяния Три дня и три ночи, четыре демонские почки, и шесть неудач до и после, Нин Тао, наконец, удалось ткать ткань и сделал одеяние. Пальто траншеи плюс пара брюк, если быть точным, это слишком много духовного материала, чтобы думать о полном комплекте.

Хотя он впервые в жизни изготовил одежду из ткани, ему не нужно было пользоваться ножницами или работать на швейной машинке, но он полагался на пальцы меча левой и правой рук и на духовную силу. Длинные брюки имеют длину лодыжки и подходящий размер на талии, не слишком свободны и не слишком тугие. Просто плащ и брюки проще по стилю и выглядят как сурок, выставленные на продажу на ночном рынке.

Нинг Тао тоже не заботился и носил его под кайфом и счастливым. Несмотря на то, что этот наряд не выглядит высококлассно и имеет мало стиля, ткань Tenpo мягкая и удобная, а также имеет непринужденный вид.

В клинике нет зеркала, Нин Тао достал телефон, чтобы взять эгоист, чтобы увидеть общий эффект, только для того, чтобы обнаружить, что телефон уже давно перестал отключаться. Он просто собрал вещи, вытащил маленький сундук с лекарствами и вышел за дверь.

Стоя на солнце, Нинг Тао понял, что уже раннее утро.

Из аллеи в эту сторону бежал золотой ретривер, рычащий собака, и как только он увидел Нинг Тао, он рассеял ноги и побежал дико, его пушистый хвост бесконечно вилял.

Нинг Тао пригнулся и протянул руку, чтобы коснуться головы рычащей небесной собаки.

Вместо этого, рычащий Тенгу вышел вперед и лизнул один язык на лице Нинг Тао.

Сильный запах лука-порея внезапно обрушился на его лицо, и Нин Тао сморщил нос и с презрением сказал: "Рев на небесах, что ты ел?".

Ворчащая небесная собака сказала: "Пельмени, фаршированные луком, пельмени, сделанные матерью мастера Цзяна, и я съела их много вместе с Фокс Сяодзи".

На следующий день после того, как Нинг Тао вернулся из деревни демонов, рано утром пришел рычащий небесный пёс, зная, что Нинг Тао ткет внутри, он вернулся. В течение трех дней после этого он приходил дважды в день, один раз утром и один раз вечером. Но это пришло только для того, чтобы увидеть, а не для того, чтобы постучать в дверь Нинг Тао. Цзян Хао также знал, что Нин Тао вернулась и ткетует, и она не беспокоилась, просто послала лающую небесную собаку навестить ее каждый день и сказать ей, когда она выйдет.

Нин Тао встал: "Пойдём домой, а, все булочки съели ты и Фокс Сяо Чжи, да?"

Рычащая небесная собака сказала: "Нет, когда я вышла, мать Цзян сказала, что у нее так сильно прыгали веки, что она догадалась, что ты выходишь, и поэтому оставила тебе клетку".

Нинг Тао: ".........."

"Отец, это те одеяния, которые ты носишь, которые ты сплетал?" Ворчащий Тенгу последовал за задницей Нинг Тао, собачья морда полна любопытства.

Нин Тао кивнул и вдруг вспомнил что-то: "Ты откусил от меня".

На этот раз Нин Тао не нужно было говорить ничего угрожающего, например, конфисковать мобильный телефон, а рычащая тианская собака сделала дальний выпад и укусила теленка Нин Тао одним укусом.

Укуса не произошло, и из промежутков между пасти рычащего Небесного Пса вырывались звездчатые, похожие на лунный свет пятна.

Дальнейшая реакция была только на светлое пятно.

Нин Тао тоже не чувствовал ни малейшего чувства боли, его ощущение было похоже на то, что его что-то тронуло, вот и все.

Рычащий собака отпустил рот и с удивлением посмотрел на то место, где он укусил. Из черных штанов Тенбао не было выкуплено ни одного куска шелковой нити, не говоря уже о разорванной дыре!

Нинг Тао оглянулся на место, которое было укушено рычащей небесной собакой и улыбнулся от всего сердца: "Неплохо, эти несколько дней тяжелой работы не были потрачены впустую".

На лице собаки появилась лестная улыбка: "Старый отец, вяжи мне шерсть, такое редкое животное, как я, тоже нуждается в защите".

Нинг Тао посмотрел на него и засмеялся: "Это Небесное Сокровище, не говоря уже о тебе, даже две твои главные мамы не могут его правильно использовать".

Рычащий Небесный Пес издал несколько депрессивный вздох, было бы еще больше невезения, если бы и Цзян, и Цин не смогли использовать его должным образом.

Нин Тао и Рычащий Небесный Пес только что вернулись в арендованный четырёхугольник, а Цзян Хао, казалось, был телепатом и также вышел из кухни. На ее теле все еще стоит фартук, и когда она увидела Нинг Тао, она все сказала и быстро пошла, распахнула руки и взяла Нинг Тао на руки.

Три дня были как три дня с разницей, не говоря уже о том, что Нинг Тао не было дома четыре дня.

Ка-чау!

Рядом с ним рычащий Тенгу мгновенно замерз и превратился в замороженную собаку.

Эмоционально взволнованный, Цзян Хао не сможет контролировать свои способности как нового демона.

Однако рычащий Небесный Пес превратился в замороженную собаку, а Нинг Тао, которого держал Цзян Хао, не превратился в замороженного человека. Подобно тому, как ее демонская сила духа росла вне контроля из-за ее волнения, небесные одеяния сокровищ на теле Нинг Тао были затоплены пятном света, который был невидим невооруженным глазом, и все замороженные силы демонского духа были распадаются и поглощаются, превращаясь в пятно энергии, которое было невидимо невооруженным глазом.

Хотя Нин Тао не пукнул, Цзян Хао все же нервно отпустил Нин Тао и сделал шаг назад, посмотрев прямо на Небесные Сокровищные одеяния на теле Нин Тао, его лицо было наполнено удивленным выражением: "Это... это те одеяния, которые вы сшили в наши дни?".

Ка-чау!

Рычащий собака разбил твердый лед на его теле, рассеял ноги и убежал.

Нинг Тао сказал: "Неплохо, видишь ли, ты даже не заморозил меня".

Цзян Хао обвел вокруг Нин Тао, посмотрел вперед и назад и, наконец, вернулся в Нин Тао: "Конечно, тебе нечего сказать о том, что ты усовершенствовал, просто.....".

"Просто что?"

Цзян Хао сказал: "Просто стиль немного деревенский и не очень хорошо на тебе смотрится".

Нинг Тао был несколько неразговорчив: "Практика - это прекрасно, стиль и хорошая внешность, и то, что никогда не находится в моем рассмотрении".

Цзян Хао, однако, намеренно проявил пренебрежительное отношение: "Верно, просто посмотрите на привычку".

Нин Тао сменил тему: "Кстати, что происходит за те несколько дней, что я был в отступлении?"

Цзян Хао сказал: "Никаких сюрпризов, экспериментальная база строится в спешке, и я должен посещать ее каждый день. Биотехнология Genesis не сделала многого, только то, что Сон Сын Пэн заплатила пострадавшей девушке, и девушка пришла, чтобы дать показания, что он не нападал на нее, и что его выпустили".

Этот результат Нинг Тао нисколько не удивляет, закон, конечно, имеет величие не обидеть, но в этом мире слишком много плохих людей, злые люди живут вне рамок закона, а также живут очень сытно.

Цзян Хао вдруг вспомнил кое-что еще раз: "Кстати, вчера вечером звонил Цинь Чжуй и сказал, что твой телефон не работает, и она очень волновалась, я сказал ей, что ты в клинике в закрытом ткацком цехе, и она почувствовала облегчение. Она сказала, что через пару дней они с сестрой вернутся из Шуджи, и предложила принести мне немного деревенских продуктов".

Сердце Нин Тао на самом деле скучало по Цин Чжоу, но он притворялся, что ему все равно: "Просто возвращайся, принеси какие-нибудь фирменные блюда, правда."

Цзян Хао дал ему пустой взгляд: "Слова не в твоем сердце, просто подумай об этом, в чем смысл позировать так? Не думай, что я этого не вижу."

"Ударь меня пистолетом". Нинг Тао внезапно сказал.

"Что ты имеешь в виду?" Цзян Хао замер на месте.

Нин Тао сказал прямо: "Я сказал: используй пистолет, чтобы дать мне выстрел, не попадай в основную точку, просто выстрели в бедро и руку".

Цзян Хао потом покачал головой: "Ни за что, ты издеваешься?"

Нин Тао протянул руку и схватил плечи Цзян Хао, "Хорошо, вы также видели эти два Истребителя Культивирования от компании Бытие биотехнологии, эти два трудно иметь дело, особенно заклинания музыкальных инструментов в их руках. Теперь они не бьют, это я все еще пользуюсь ими, но как только у меня нет той ценности, которая им нужна во мне, они без колебаний бьют меня. Сейчас для тебя гораздо лучше выстрелить в меня, чем для них холодный выстрел в спину, мне нужно понять оборонительные свойства этого облачения Небесного Сокровища".

Цзян Хао на мгновение подумал, а затем кивнул.

Нин Тао отступил, почувствовал, что почти остановился, открыл руки и ждал, когда его расстреляют.

Цзян Хао нарисовал ее скрытое оружие и установил глушитель, говоря: "Что, если я причиню тебе боль?".

Нин Тао с улыбкой сказал: "Почему ты об этом беспокоишься? Я могу исцелить себя, пока это не заденет меня в сердце и мозг. Моя рука, моя нога, просто стреляй, что хочешь".

Цзян Хао установил глушитель и поднял пистолет.

Но, не дожидаясь, пока она выстрелит, маленькая фигурка внезапно подметнулась и пнула Цзян Хао в спину!

Цзян Хао мгновенно переместился на шаг в сторону.

Маленькая фигурка оттолкнулась, и весь человек врезался в руки Нинг Тао, как пушечное ядро.

Нинг Тао остался там, где был, а не уклонился.

Не было ни звука столкновения, ни удара, эта маленькая фигурка сделала паузу на груди Нин Тао, а Хэ Ран был Fox Xiao Ji, который снова немного вырос. Одна из ее ног ударилась ногой о конец груди Нин Тао, и пятно света, невидимое невооруженным глазом, мерцало, но ничего не произошло, кроме пятна света, и тело Нин Тао лишь слегка дрогнуло.

Бряк!

Фокс Хики упала на землю на свою задницу. В следующую секунду она отскочила от земли и сердито смотрела на Цзян Хао.

У Цзян Хао на лице было беспомощное выражение: "Это твой отец заставил меня драться".

Фокс Сяо Цзи ворчал в ошеломлении: "Не могу поверить, у тебя в руках пистолет! Если ты застрелишь моего отца, я убью тебя!"

Нин Тао ударила по затылку Фокс Сяо Цзи: "Она твоя мать, не смей так говорить!"

У Нин Тао было мягкое сердце: "Слушай, уйди с дороги, я прошу твою мать Цзян помочь проверить исполнение одеяний. Ты уйдешь с дороги, а я куплю тебе мороженое позже".

Фокс Сяо Цзи вспыхнул смехом: "Тогда я хочу коробку".

Нинг Тао горько улыбнулась: "Хорошо, одна коробка для всех".

Только тогда Фокс Сяодзи съехал с дороги.

Цзян Хао нажал на курок и из дула вылетела пуля, попавшая Нин Тао в бедро.

Вспыхнуло невидимое невооруженным глазом пятно энергии, и боеголовка упала на землю. Странно, что боеголовка не деформирована и там, где она была поражена, ничего не сломано.

Результаты теста уже пришли, и Небесные одеяния Сокровищ смогли защититься от пронзительных атак острых зубов рычащего Небесного Пса, а значит и от пронзительных атак холодного оружия, такого как кинжалы и сабли. Он также был устойчив к демоническим атакам, и замораживание Цзян Хао уже проверило этот аспект его работы. Теперь это доказало друг за другом, что физические тяжелые ножные атаки Фокс Сяо Цзи, равно как и пулевые атаки, уже были неповрежденными, и что показанное им защитное представление было точно таким же, как и представление, описанное в "Искусстве ткачества Тянь Бао".

Сердце Нин Тао было наполнено волнением. С этим набором облачений "Небесные сокровища", почему он все еще боялся Сунь Пинчуань и Сунь Сянли? Даже если бы он встретил другого злого лидера, как Белый Святой, у него не было бы страха!

Цзян Хао не может дождаться, чтобы прийти посмотреть, где Нин Тао была застрелена, но, не дождавшись, когда она скажет хоть слово, рычащий собака переехала, все еще держа конверт во рту.

"Папа, кто-то бросил письмо в дверь, хочешь посмотреть?" Рычащий Скайхаунд сказал.

Нинг Тао удалил письмо из рычащего пасти собаки, развернул его и вытащил бумагу для письма внутрь, открыв его, чтобы посмотреть на него.

Этим взглядом его лоб бороздил............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0385: Холодный дворец**

0385 Глава Холодный дворец Императорский город был полон туристов, голоса гидов перекликались в древнем императорском городе, истории, которые они рассказывали, правдивые или ложные, у некоторых была история, которую нужно было проверить, некоторые боялись, что даже стороны, вовлеченные в процесс, не знали.

Нинг Тао несколько раз входил в Северную столицу, а также проходил мимо ворот этого императорского города, не успев зайти и взглянуть. Теперь он пришел, только потому, что конверт, который рычащий небо собака извлекла содержал в себе слова, я жду вас в Императорском городе, у меня есть важное дело, чтобы обсудить, вы пришли один.

Письмо не было подписано никем, но Нинг Тао почувствовал слабый запах моря из почтовой бумаги. Это напомнило ему о пропавшей фигуре, Морской Восток. Хотя он не мог быть уверен, что человек, написавший письмо, был Хай Донгфан в силу намёка на морской рыбный запах, он не хотел пропустить даже намёка на надежду. Ни за что другое, только потому, что Хай Дунфан, вероятно, знал, кто убил Лю 18 и Цин Сон Даоиста.

Лю XVIII дал ему формулу Чунь Шэн Дана, которую он украл из гробницы Сюй Фу, попросил его помочь ему усовершенствовать Дан, а затем рассказал, кто нанял банду Цзэн Синлуна, чтобы украсть фигурку Реинкарнации Дао из Шести Дао. Он усовершенствовал Дан Сюй Фу, который был не каким-то бессмертным эликсиром бессмертия, а эликсиром выращивания специально для бесплодия. Когда Лю XVIII был убит, эта подсказка была нарушена, но письмо, появившееся из ниоткуда, дало ему еще один проблеск надежды.

Неосознанно, он прошел через Ворота Цяньцина, и всю дорогу Нин Тао держал свои глаза и нос в состоянии смотреть и нюхать, разведывая, где только мог. Однако он не обнаружил присутствия демона ци и не уловил запаха, оставленного демоном.

Нинг Тао продолжил свой путь.

Впереди находился дворец Цяньцин, где сотни людей стояли за пределами зоны изоляции, чтобы сфотографироваться, и сцена была оживленной.

Зеленая и туманная демоническая аура также вошла в поле зрения Нинг Тао в это время, она была смешана на большой площади красочного поля первых погодных условий обычных людей, это было особенно заметно.

Человек оглянулся сквозь толпу, и это был не кто иной, как Хай Донгфан. У него было сильное и пропорциональное тело, характерное для рыбы-демона, но не красивое лицо рыбы-демона. Неизвестно, сознательно ли он изменил черты лица или родился с заурядной внешностью, и он потерял большую ценность по сравнению с теми рыбами-демонами в деревне демонов.

Хай Донгфан только что оглянулся на Нин Тао, не приветствовав его, и сделал большой шаг в сторону.

Нин Тао проследил за Хай Донгфангом, внимательно наблюдая за ним. Опыт демонической деревни дал ему новое понимание демонов, что больше плохих и меньше хороших, и что даже хорошие демоны могут навредить людям, не говоря уже о плохих. Этот Хай Донгфан был только с одной стороны границы, и он его совсем не знал. Нужно было соблюдать осторожность.

Хай Донгфан прошел под дворцовой стеной, двери которой были заперты. До сих пор территория, открытая для Императорского города, была также ограничена поколением Центральной оси, большие площади которой не были открыты ни с одной, ни с другой стороны. Очевидно, что за этой дворцовой стеной не было открытой площадки.

Хай Донгфан внезапно сделал вертикальный прыжок и свистнул над стеной дворца.

Нин Тао сделал быстрые шаги, а также перепрыгнул через дворцовую стену.

За стенами дворца был царский сад, молчаливый. Сады засажены декоративными цветами и растениями, есть вигвамовые пруды, только воды нет, рыб нет, а правители полны мертвых ветвей и листьев. Здание позади императорского сада также было пыльным, на дверях и окнах были видны пятна краски, а также следы выветривания. Это место очень отличается от живописной местности за пределами дворцовых стен, где превратности более разнообразны, а атмосфера истории более густая.

Тем не менее, Хай Донгфан не остановился и продолжил свой путь.

Нин Тао сказал: "Старейшина Хай, здесь больше никого нет, куда вы еще направляетесь?"

Хай Донгфан не заговорил и продолжил свой путь.

Нин Тао на мгновение нахмурился и мог только следовать за Хай Донгфаном вперед. Пока он шел, его прицел в оптическом состоянии быстро разнесся. В этом районе не было третьего человека, который не был бы открыт, кроме него и Морского Востока.

Травянистые каменные дорожки протянулись вперед, сады остались позади, а в конце дороги появился дворец. Она выглядела шероховатой, с дверьми и окнами, падающими на землю и разлагающимися на кучу золы. Прихожая была покрыта бесплодной травой, а воздух пах плесенью. Главная дверь дворца полуразрушена, на перемычке висит табличка, на которой смутно видны слова "Холодный дворец".

Холодный дворец - место, где во дворце династий Мин и Цин содержались женщины, совершившие ошибки или потерявшие благосклонность. Сотни лет вниз по течению, не говоря уже о том, сколько женщин погибло.

Как только Нинг Тао прибыл, он почувствовал, что здесь жутко и мрачно. Один взгляд на табличку "Холодного дворца" сразу прояснил это. Во времена династий Мин и Цин не было известно, сколько женщин погибло за столетия страданий, и можно только представить, насколько сильны были здесь обиды.

Хай Донгфанг остановился на своем пути и повернулся, чтобы посмотреть на Нинг Тао.

Нинг Тао пожал плечами: "Старейшина Хай, почему вы выбрали это место?"

Морской Восток сказал: "Я живу здесь".

Нинг Тао был удивлён: "Ты живёшь в Холодном дворце?"

Хай Дунфан сказал: "Это место имеет тяжелый Инь Ци и является злом, обычные люди не осмеливаются подходить к нему, но это подходит для демонов, как я, чтобы жить в, вы даже не променяли бы меня на множество дворов".

Неважно, где он находится, пока он подходит тебе для жизни", - сказал Нинг Тао. Давайте перейдем к делу, Сэнпай Хай, вы просили меня приехать сюда, я думаю, это как-то связано со смертью Лю 18?"

"Пойдем со мной". Хай Донгфан повернулся и подошел к разбитой двери Холодного дворца.

Нин Тао колебался на мгновение, а затем подошел к разбитой двери Холодного дворца, а также. Он был очень недоволен Хай Донгфаном, но Хай Донгфан был единственным, кто мог рассказать ему, кто убил Лю XVIII и даосского мастера Цинсуна.

В залах Холодного дворца есть места, но некоторые из них рухнули, а некоторые едва сохранились, но степень выветривания и заражения насекомыми, вероятно, привела бы к тому, что они развалились бы, если бы чашку поставили сверху.

Нин Тао последовал за Хай Донгфангом через боковую дверь в холодном дворце, в коридор, и, пройдя некоторое время, Хай Донгфан толкнул дверь и вошел в комнату.

Нин Тао думал, что это была комната, где жил Хай Донгфан, но он не ожидал, что найдет туннель на полу, который протянется вниз после входа.

Туннели были черными, и из них выходила жуткая аура, время от времени ловя загадочный звук, как будто женщина плакала и проклинала кого-то.

Хай Донгфанг оглянулся на Нин Тао, ничего не сказал и снова направился к туннелям.

Нинг Тао не двигался и сказал голосом: "Старейшина Хай, я достаточно сотрудничал с вами, сопровождал вас так долго и блуждал по Холодному дворцу. Знаешь что, здесь совершенно нормально говорить, что нет необходимости идти дальше, не так ли?"

Хай Донгфан сказал: "Если у тебя даже не хватает смелости сделать это, то ты возвращаешься, и мне не нужно тебе ничего говорить".

Сказав это, ему было все равно, пойдет ли Нинг Тао с ним вниз, и сделал шаг в туннель.

Нинг Тао поразмыслил несколько секунд и, наконец, ступил в туннели. Этот Восток Моря, казалось, испытывал его таким образом, или узнавал его как личность. Более того, даже если бы Морской Восток устроил ему ловушку, чтобы навредить, он носил одеяния из Небесных Сокровищ, поэтому он был неуязвим для воды и огня, и мог предотвратить демоническую силу и демонические заклинания, как он мог испугаться?

Под проходом находилось подземелье с несколькими фонарями, освещающими пространство в подземелье. Плесневелый скелет висит на веревке в одной из клеток, и с пола упало несколько костей. В углу клетки лежал высушенный труп, еще одетый в евнухский мусор династии Цин. Тусклый свет, жуткая темница, висячие трупы, евнух, который почему-то умер в своей клетке, как жутко этот образ!

Хай Донгфанг, наконец, остановился на своем пути и оглянулся на Нинг Тао.

Нин Тао смеялся: "Веревка, используемая для этого повешения, хорошего качества, она не сломалась после всех этих лет".

Хай Донгфан сказал: "Это то, что я ей подарил, сотканный из коры морской ивы, это своего рода низкосортный спиртовой материал, так?"

Нинг Тао просто пошутил, но он не ожидал нарисовать историю с веревкой. Но для того, чтобы сравняться и осветить последующий разговор, он еще раз специально посмотрел на висящий на веревке труп и с беспокойством сказал: "Что, старейшина Хай и эта женщина знают друг друга?".

Хай Донгфан сказала: "Ее звали Заина Гу, и она была наложницей в период Шунжи, которую избили в холодном суде за то, что она была слишком красивой. Я здесь завсегдатай, и нам не потребовалось много времени, чтобы узнать друг друга. Я всегда даю ей еду, и румяна, и порошок, и все такое..."

Он, казалось, был пойман в определенной сцене воспоминания, и его голос стал мягким, и его глаза стали грустными.

Нинг Тао не перебивал его.

"Неосознанно, мы влюбились. Мы наслаждались луной на крыше холодного дворца и пролетали сквозь облака в ее комнате. Это было самое счастливое время в моей жизни..."

"А после этого?"

"Позже она забеременела. Я хотел вытащить ее из холода и жить на улице. Она согласилась, и в тот день я рассказал ей секрет, что я - рыбий демон. Она мало отреагировала и попросила меня забрать её вечером, и ей пришлось уйти в отставку с хорошей сестрой. В то время я мало думала об этом, и ушла, чтобы подготовиться. Я пришел вечером только для того, чтобы узнать, что она сделала аборт моему ребенку и отпустила меня. Она сказала, что скорее умрет от старости в одиночестве в Холодном дворце, чем будет с демоном..............................".

Нин Тао больше не спрашивал "что случилось потом", он чувствовал печаль в сердце Хай Донгфана, а также видел слезы в глазах Хай Донгфана.

"Я никогда не думала, что однажды у меня будет свой ребенок, но он умер до того, как я увидела его рождение... Я была так грустна и зла, что задушила ее той веревкой и повесила в той клетке". Я смотрел, как она медленно превращалась в сухие кости, и моя ненависть к ней медленно исчезала, и, наконец, ... я не мог больше ничего чувствовать, я даже не мог думать о ней". Кстати говоря, две слезы скатились с глаз Хай Донгфана.

У демонов тоже есть чувства, и у демонов тоже есть слезы.

Неважно, какие отношения между любовью и ненавистью, пески времени закапывают их.

Прошла минута молчания, прежде чем Хай Донгфан снова заговорил: "Спасибо, что выслушал меня так много, что этот вопрос слишком долго держался в моем сердце, мне лучше сказать это".

Нинг Тао сказал: "Тогда давайте приступим к делу".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0386 Настоящий убийца.**

Глава 0386 Истинный преступник зашел так далеко, и его уши собрали столько мусора, что Нин Тао хотел только одного - убить Лю 18 и Цинфэна Даоиста.

Хай Донгфан на минуту замолчал, прежде чем сказать: "Прежде чем говорить, я хотел бы знать, почему вы последовали за Драконом Зенгом в Бессмертную Гробницу"?

Мозг Нин Тао слегка остановился, прежде чем открыл рот: "Почему ты спрашиваешь меня об этом?"

Хай Дунфан сказал: "Ты хочешь знать, кто убил Лю XVIII и Цин Сон Даоист, я хочу знать, через что ты прошел посреди Бессмертной Гробницы, разве не честно, что ты скажешь мне то, что я хочу знать, и я скажу тебе то, что ты хочешь знать"?

Нинг Тао засмеялся и сказал: "Ничего страшного. Я отправился на Священную гору в Западной провинции в поисках подсказок к формуле Дан предков Дэна, но я не ожидал встретить в лагере группу Зенг Сялуна. Моя собака ранила его собаку и устроила сцену, а он пытался убить меня. Я узнал, что при нем был пистолет, что он подозрителен в моем сердце, и последовал за ним в гробницу богов. Надо сказать, что он отличный золотоотражающий полковник, так трудно открываемые им древние гробницы были вскрыты".

"Ты убил его и его людей?"

Нин Тао покачал головой: "В этой божественной Бессмертной Гробнице есть волшебные органы образования, один человек умер за один проход, и все люди, которых Чжэн Сюньлун привез с собой, умерли на органах по дороге. Эта гробница на самом деле имел один последний орган, который был зарезервирован для Zeng Xunlong, и люди, которые наняли его, чтобы украсть гробницу не было намерения держать его живым. Поэтому Я вышел не убивать Его и людей Его, но Он и люди Его умерли в гробнице богов".

Хай Донгфан уставился прямо на Нин Тао, подозрительный божественный свет, скрытый в его глазах: "Правда ли то, что ты сказал?".

Нинг Тао сказал: "Каждое слово, которое я говорю - правда, независимо от того, веришь ты в это или нет, это твое дело".

"Кажется, ты забыл самую важную часть."

"Что?"

"Открытие". Морской Дунфан сказал: "В гробнице бессмертного есть божественный гроб, а Чжэн Сяолун умер в лучшем органе для заклинания, что означает, что божественный гроб открыт". Что ты видел и что случилось после того, как она открылась?"

Нинг Тао сказал: "Оказалось, что ты хочешь знать, где находится Шесть Путей Реинкарнации, я тоже могу тебе это сказать". После того, как гроб был открыт, на нем осталось женское тело, которое обветрилось на месте и не осталось ни одного волоска. Из гроба вылетела фигура, и я уверен, что вы также знаете, что это была Фигура Реинкарнации Шести Дао, и она улетела, и гробница Бессмертного Бога рухнула. Итак, если вы хотите узнать от меня, где находится "Шесть Путей Реинкарнации", то я с сожалением скажу вам, что я тоже не знаю".

Хай Донгфанг все еще смотрел прямо на Нинг Тао, судя по всему, было ли то, что сказал Нинг Тао, правдой или ложью.

Нин Тао сказал: "Я уже сказал тебе то, что ты хочешь знать, теперь твоя очередь рассказать мне то, что я хочу знать, кто убил Лю Восемнадцатого и Мастера Кингсонга Дао?".

Хай Донгфан минуту молчал, прежде чем сказать: "Тогда диаграмма реинкарнации Шести Дао занимает седьмое место в списке десяти самых порочных заклинаний". Она позволяет увидеть прошлые жизни, а также узнать, где человек в предыдущей жизни реинкарнировался. Но его сосудный дух состоит из тысячи иньских духов, бесконечно зловещих и хитрых, и трудно управляемых".

Нинг Тао слегка нахмурился, это был не тот ответ, которого он хотел.

Хай Донг подошел к клетке, которую он задушил и повесил в ней супруга, и когда он шел, то сказал: "Я знаю, как взять оружейный дух "Шести Дао Реинкарнации" и сделать так, чтобы он работал на меня. До тех пор, пока у меня в руках находится диаграмма реинкарнации Шести Дао, я могу знать, где мой бедный ребенок реинкарнировался и как он выглядит сейчас. И моя тётя Заина, чью реинкарнацию я тоже могу найти. В этом случае наша семья сможет воссоединиться и никогда больше не будет разлучена".

Нинг Тао внезапно что-то понял, но не сказал этого.

Хай Донгфанг открыл клетку и вошел внутрь. Он стоял перед скелетом, подвешенным к балке, и, уставившись на него на несколько секунд, протянул руку вниз, чтобы развязать веревку, которая была прикреплена к шее скелета. Но скелет был слишком хрупким. Этим прикосновением, прежде чем он смог развязать веревку, скелет внезапно развалился на части и разбился о землю. Некоторые кости сломались, а скелет перекатился в сторону.

"Нет..." шипит Хай Донгфан, его эмоции внезапно вышли из-под контроля.

Только тогда Нин Тао сказал: "Это ты убил Лю Восемнадцатого и даосского мастера Кингсонга, не так ли?"

Но Морской Донгфанг, кажется, не услышал его, когда он обнял скелет и закричал: "На Ру, тебе больно от падения? Не бойся, я тебя обниму, мы скоро воссоединимся, ты подожди меня, ты должен подождать меня....".

Холодная улыбка появилась из угла рта Нинг Тао: "О чем ты плачешь? Ваши чувства, возможно, были правдой, и это правда, что вы страдали на протяжении веков, но вы когда-нибудь думали о том, что супруга, что было в ее сердце, когда вы положили веревку на ее шею, и вы убили ее"?

Хай Донгфан внезапно ворчал на Нинг Тао: "Заткнись!"

"Ты говоришь, что сдаешься, но просто не можешь отпустить". Есть некоторые грехи, которые, однажды совершив, будут грызть вашу душу, как личинки, и не будут облегчены, кроме как смертью искупить его". Нинг Тао сказал, что он представляет власть в этом отношении.

Хай Донгфан аккуратно положил скелет на землю, затем встал, схватил веревку и крепко ее перетянул.

Бряк!

С тупым щелчком, валун весом в несколько сотен тонн, по крайней мере, упал со входа, мгновенно запечатывая единственный выход.

Ого!

Вдруг четыре стены лопнули темными стрелами и арбалетами, настолько плотными, что даже птицы не могут убежать!

В закрытом пространстве некуда было бежать, и Нин Тао тоже, как и Хай Донгфан, жестоко перетянувший веревку, натянул капюшон Небесного Сокровищного облачения вверх и вниз по голове. Капюшон был большой, закрывал глаза и нос, слегка склонялся, а подбородок был весь в воротнике.

Пфф................................

Нин Тао только что надел капюшон, когда необъяснимые стрелы и арбалеты ударили его по голове, груди, спине и ногам. В тот момент его тело было застрелено не меньше ста раз!

Фонари в подземелье также были выстрелены, погрузившись в темноту, которая протянулась и потеряла пять пальцев.

"Хахаха! Ну и что с того, что ты знаешь, что я убил Лю 18 и мастера Чинг Чунга? Это только заставит тебя умереть быстрее!" Холодный смех пришел с Морского Востока внутри клетки: "Убью тебя, отрублю тебе голову, и я пойду и получу Схему Шести Путей Реинкарнации"! О мой сын, О Наджу, подожди меня еще немного, и я скоро найду тебя, и мы скоро будем вместе".

Со звуком открытия клетки Хай Донгфан вырвался из клетки. Он помахал рукой, и из его руки мгновенно вылетел зеленый, призрачный демонический огонь. Несколько погашенных фонарей снова обратились к электричеству, и темное пространство снова было освещено тусклым светом.

Нинг Тао лежал на земле с разбросанными вокруг стрелами и арбалетами. Эти стрелы и арбалеты сверкали над ними зелёной осью, очевидно, утолщённой ядом.

Хай Донгфан внезапно остановился в своих следах, и выражение его лица резко изменилось.

На теле Нинга Тао не было ни стрел, ни арбалетов, ни даже крови. Он лежал на земле с широко раскрытыми глазами, но он не производил впечатление ужасного трупа, который не мог покоиться с миром, но человек, который лежал на земле и не мог сосчитать своих овец.

Внезапно Нинг Тао моргнул глазами.

Хай Дунфан внезапно бросился на Нин Тао, и пока человек еще был под контролем, острый нож внезапно переместился с талии на руку. Как только он пожал руку, нож пронзил сердце Нинг Тао!

Нин Тао закатил свое тело, чтобы увернуться, и небесная игла вылетела из его руки в тот момент, пронзив в грудь Хай Донгфан.

Хай Донгфан перевернул запястье, и лезвие обхватило его тело, заблокировав грудь.

ДИНГ!

Небесная Игла врезалась в лезвие, затем улетела назад, обратно в руки Нинг Тао.

"Ты... как так вышло, что ты не умер!" Морской Восток был в состоянии ярости.

Нин Тао взглянул на остроконечный меч в руке Хай Дунфана: "Это ты использовал этот меч, чтобы убить Лю 18 и мастера Цинсун Дао, верно? Культивирование даосского Мастера Цинсуна не низкое, если бы он не доверял тебе, боюсь, ты бы не смог его убить".

"Ну и что с того?" Морской Восток закричал: "Кто бы ни стоял на пути моего воссоединения с женой и детьми, я истреблю"!

Нинг Тао сказал: "Я только что слышал, как ты сказал, что если ты убьешь меня и отрубишь мне голову, ты получишь Шесть Путей Реинкарнации, есть ли кто-то, кто хочет моей жизни?"

Хай Донгфанг холодно посмеялся: "Ты одолжишь мне свою голову, и я скажу тебе".

Вдруг цвет лица Нин Тао остыл, на самом деле, когда Хай Дунфан уклонился от разговора о том, кто убил Лю 18 и даосского мастера Кингсонга, но вошел в клетку, он понял, что что-то не так. В тот момент его злая сторона пробудилась, и теперь ярость сгорела под его злой стороной.

Хай Дунфан задушил супруга, которая была беременна от него, и использовал доверие Лю 18 и Мастера Цинсуна, чтобы убить их.

Нинг Тао рассмеялся в ответ: "Ты все еще так дерзок, что одолжил мне свою голову? Ты умираешь, и у тебя все еще хватает наглости бежать передо мной! Я дам тебе последний шанс сказать мне, кто нанял группу Зенг Сюньлуна украсть Бессмертную Гробницу, в таком случае, я спрячу тебя и твою женщину вместе и воссоединю тебя в Подземном мире".

Одним словом, скажешь ты это или нет, я убью тебя!

"Хахаха! Высокомерие! Думаешь, ты сможешь выбраться отсюда живым с одеянием? Я здесь уже сотни лет, и это место не так просто, как ты думаешь?" Острый нож в правой руке Хай Донгфана внезапно перерезал ладонь левой руки, и поток свежей крови вылился из ладони левой руки, капая на землю нитью. Из его рта также вырвалась цепочка подкорректированных заклинаний, говорящих с необычно высокой скоростью.

С волной его руки, небесная игла вылетела, превращаясь в линию холодного света и ударив ножом в устье Хай Дунфан.

Ты произнесешь заклинание, и я ударю тебя ножом в рот.

Хай Донгфанг в очередной раз установил меч с шестом, перекрыв путь небесной игле.

ДИНГ!

Небесная игла снова отскочила.

Однако на этот раз она не полетела обратно в руки Нин Тао, а вместо этого развернулась в воздухе, свистнула и приземлилась на шею Хай Донгфана.

Шея Хай Донгфана на мгновение замерла, и из его рта раздался странный звук.

Он закончил петь заклинание.

Волной его руки Небесная Игла, застрявшая в шее Хай Донгфана, улетела обратно в его руки.

Земля внезапно вздрогнула.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0387 Глава 1 Имя**

0387 Глава первая Имя Зеленый, призрачный огонь внезапно восстал из земли, это был демонический огонь, сделанный из демонической силы, хотя это был не тот демонический огонь, который был извергнут Духожирающим Урном, но пока на нем было тело плоти и крови, это определенно был бы пепел и дым!

Этот призрачный огонь появился слишком внезапно, и положение Нинг Тао оказалось в центре этого призрачного огня, откуда бы он ни уклонялся, он неизбежно был сожжен призрачным огнем.

На самом деле, он действительно сгорел. Призрачный огонь поднялся из земли и распространился по подземелью, за исключением области клетки, он не мог спрятаться, даже если бы захотел, и в одно мгновение был поглощен призрачным огнем.

Под этим местом было скрытое заклинание!

Вдруг из-под демонического пламени вылетел ледяной свет, пронзил головой в грудь Хай Донгфана, вздрогнул на мгновение, а затем сделал паузу.

Смех Хай Донгфана остановился, когда он посмотрел вниз на грудь, которая представляла собой скальпель, черный, как чернила.

Из призрачного огня вышла фигура, это был "самый слабый" Нинг Тао.

Хай Донгфан смотрел широкоглазым, не веря в то, что он видел. Однако, верил он в это или нет, Нин Тао стоял перед ним, не говоря уже о том, что его сожгли до пепла, и ни один волосок пота не был сожжен.

Единственное, что было сожжено, это пара туфель Нин Тао, но на его ногах была пара носков, сотканных из ткани Тянь Бао. Как он мог не нуждаться в паре огнеупорных, противоскользящих носков, когда он стал владельцем клиники в небе и нажил себе врагов злых злодеев мира, зная, как важно бежать для своей жизни?

По прошествии этого времени кажется, что нужна еще пара перчаток Tianbao, и еще одна пара перчаток из шелковой ткани.

Нин Тао остановился перед телом Хай Донгфана, его голос плоский, но с пронзительным холодом: "Не стоит недооценивать врачей-культурологов, особенно таких, как я".

Сказав это, он протянул руку и одним движением схватил рукоять лезвия затмения, и лезвие затмения, которое было на полдюйма длиннее обычного скальпеля, отделилось от груди Морского Востока.

Пуф!

Хай Донгфан открыл рот, чтобы вырвать полный рот крови и пошатнулся на землю.

Нин Тао посмотрел на Хай Донгфан в снисходительной манере: "Когда я говорю убить тебя, это действительно для того, чтобы убить тебя. Если ты будешь умолять меня, я исцелю тебя".

Он непосредственно не уничтожил сердце Хай Донгфана, а только сильно повредил сердечную чакру Хай Донгфана. Он должен был заработать деньги из клиники Хай Донгфана, чтобы покрыть свои расходы.

Морской Ориент протянул руку, чтобы схватить острый нож, который был у него на боку.

"Похоже, ты склоняешься к смерти". Нин Тао положил ногу на запястье Хай Донгфана.

Хай Донгфан не плакал от боли и даже не хмурился.

Нин Тао отбил остроконечный меч одной ногой: "Разве ты не хочешь получить диаграмму реинкарнации Шести Дао и найти реинкарнацию твоей жены и детей? Уверен, вы слышали поговорку, что не боитесь кончиться дровами, пока не окажетесь на зеленом холме. Пока вы живы, у вас есть надежда получить ваше желание".

"Я... хотел убить тебя... а теперь ты пытаешься спасти меня... думаешь, я бы тебе поверил?" Голос Хай Донгфана дрожал постоянно, на самом деле, то, что заставило его упасть на землю от боли был не только скальпель, который тяжело ранен вены сердца, но и порочная болезнь Небесная Игла застряла в его шее раньше. Когда Нинг Тао в полной ярости нанес удар, сила Небесной Иглы Злокачественной Болезни значительно возросла в состоянии Крайней Злокачественной Лицо, и время атаки было бы продвинуто.

На самом деле, если бы не тот день Игловой Злобной Болезни, Хай Донгфанг все равно смог бы уклониться от метательного клинка Затмения Нин Тао, но когда он попытался уклониться, то обнаружил, что шея у него жесткая и не может двигаться, поэтому он мог только наблюдать, как скальпель пронзит его в грудь!

Нин Тао сказал: "Конечно, есть условия, ты знаешь, чего я хочу, если ты скажешь мне, кто нанял Зенг Сюньлуна, я исцелю тебя".

Хай Донгфан молчал полминуты, прежде чем сказать: "Сначала... исцели меня".

Нин Тао сказал: "У меня есть свои правила посещения и лечения больных людей, и вы должны подписать документ, который я прописываю вам за злые помыслы".

Хай Донгфанг кивнул.

Нин Тао открыл маленькую аптечку, вытащил бамбуковый набросок из бухгалтерской книги и поместил его в руку Хай Донгфана, взял его через несколько секунд и открыл, чтобы увидеть результаты диагностики.

Появилось содержание Бамбуковой книги рассказов: "Восток моря, четвертый год Великой Добродетели (1300 г.), девятый день девятого месяца девятого месяца". Главный злодей убивает свою жену и считает злые помыслы и грехи семью очками. Число грехов, совершенных за последние двести тридцать семь лет, составляет 1659. Три зла грабежа - это сто двадцать и тридцать шесть очков злых мыслей и грехов... Две тысячи семь очков одной злой мысли и греха, которые могут быть прописаны в договоре злых мыслей и искуплены за них смертью.

Тот факт, что Хай Донгфан был естественным демоном в конце династии Юань, заставил Нин Тао почувствовать себя немного удивленным, но его совсем не удивил этот диагноз искупления его грехов смертью.

По закону клиники за пределами небес, демоны убивают проклятых нечестивых людей, не обращая внимания на злые помыслы и грехи, потому что это - судьба демона, средство уравновешивания небесного пути. Но немногие демоны могут это делать, убивать за убийством за убийством. Убить невинного человека без разбора, даже если это только один человек, - это искупить вину за преступление смертью. На самом деле, это было облегчением, что Морской Восток убил более двухсот невинных людей, чтобы искупить их грехи, умирая.

"Это... что?" Хай Донгфан спросил с содроганием.

Нинг Тао сказал: "Это твой диагноз".

"Я хочу посмотреть". Хай Донгфан сказал.

Нинг Тао перевернул бамбуковый набросок бухгалтерской книги, и написал то, что исчезло. Все, что видел Морской Восток - это бамбуковая зарисовка без слов.

Нин Тао тоже ничего не объяснил, а потом вытащил свой рецептурный знак и ручку, чтобы прописать контракт на выписывание рецептов по злым помыслам. После открытия он хотел сложить содержимое и отдать только часть его на подпись Морскому Востоку. Не зная этого, Хай Донгфан открыл свой рот и сказал пару слов.

"Не нужно это скрывать, даже если я умру, я умру понимающим". Хай Донгфан сказал.

Нин Тао не сразу показал Хай Донгфан по рецепту злого ума, а вместо этого вытащил из маленькой аптечки обычную палку с нарисованным на ней кровавым замком, открыл дверь удобства и перетащил Хай Донгфан в клинику в небе.

Дым из Трипода Добра и Зла поднялся в ободке, и лицо человека на Триподе наполнилось яростью.

Оказавшись внутри Небесной внешней клиники, Хай Донгфан, казалось, что-то понял, и его реакция была странной, сначала нервной, а затем спокойной.

"Это моя клиника". Нинг Тао сказал.

Хай Донгфан посмотрел на разгневанное лицо на Трипод Добра и Зла и замерз, казалось, что он что-то почувствовал и что-то понял.

Нин Тао поместил хорошо прописанный договор злых помыслов в левую руку Хай Донгфана, а затем поместил перо в правую руку: "Ты можешь прочитать его, если хочешь, подпиши или нет".

Для разных посещений пациенты обращаются по-разному. Этот Морской Восток был рожденным демоном в конце династии Юань, с пониманием Небесного Дао, которое было далеко за пределами человеческого понимания. Более того, Хай Донгфан был хитрым по натуре, и его было трудно обмануть, поэтому он просто показал ему и позволил сделать свой собственный выбор.

Хай Донгфан взял акт благодати рецепт и прочитал его содержание. Когда он увидел, как "главное зло" убивает его жену, его выражение внезапно изменилось. Он замер на мгновение, когда увидел окончательное "искупление смерти", и вдруг засмеялся странно.

Нинг Тао тоже улыбнулась: "Ты подписываешь или нет?"

Морской Восток сказал: "Подписывай, убьешь меня, это правильно". Если это действительно искупит грех, что плохого в том, чтобы умереть?"

Нин Тао сказал: "Хорошо, что ты понимаешь, не у каждого есть шанс искупить свою вину. Я исцеляю тебя, и небеса примут тебя. Если небеса примут тебя, я похороню тебя и твою женщину вместе. Её нужно похоронить, и к тому времени ты уже искупил свою вину, и я думаю, она простит тебя".

Как раз в то время, когда Нин Тао говорил, Хай Донгфанг уже подписал акт о предписании злого ума. Он тщательно продумал, что касается его нынешней ситуации, все, что Нин Тао нужно было сделать, чтобы убить его, это пошевелить рукой. Но если бы он так умер, то это была бы не небесная жатва, не искупление. И разве это не искупление, которое он веками неустанно искал?

Нин Тао забрал рецепт злого ума, подписанный Хай Донгфаном, а затем вывез из бутика первичный рецепт Дан и передал его в руки Хай Донгфана.

Хай Дунфан посмотрел на "Тонкий Первичный Рецепт Дан" в руке и не сразу проглотил его, но сказал: "Тот, о ком ты хочешь знать, - это женщина, Зетян Сяньцзы".

"Тогда Небесный Бессмертный?" Нинг Тао никогда раньше не слышал об этом персонаже.

Хай Донгфан сказал: "Я тоже не знаю ее настоящего имени, я слышал, как Лю 18 упоминала его только один раз".

Имя напомнило Нин Тао об исторической фигуре, У Цзэтяне. Но когда ему в голову пришла первая женщина-император тысячелетий, он даже не осмелился поверить, что "Цзянь Сяньцзы" - это исторический У Цзэцзы.

Хай Донгфанг засунул Дану в рот, и из его рта выскочило облако зеленого дыма, мгновенно проглотив его.

Сердце Нин Тао все еще размышляло над персонажем "Zetian Immortal", и он тайно сказал: "Zetian Immortal, так как она известна как бессмертная, является ли культивирование этой женщины близко к царству бессмертного? Если она так хороша, почему она сама не пошла в Бессмертную Гробницу, чтобы забрать Шесть Реинкарнаций Дракона, но нанять Цана, чтобы он украл гробницу? Может быть, она боится Фоксхайма?"

В конце концов, имя было известно, но вместо того, чтобы меньше, путаница в его сознании была больше.

Зеленый дым рассеялся, и Морской Восток лежал без сознания на земле.

Нин Тао открыл дверь удобства и вернул Хай Донгфана в темницу в холодном дворце, если бы он сделал это в Небесной клинике, то тело Хай Донгфана исчезло бы в клинике, что тоже было бы удобнее, но так как он обещал похоронить Хай Донгфана вместе с Нагой, то ему пришлось бы выполнить это обещание.

"Дорогу". Нинг Тао сказал, а потом Клинок Затмения ударил ножом в голову Морского Востока.

Тело Хай Донгфана дрогнуло на мгновение, а затем вернулось в мир.

Нин Тао перенес труп Хай Донгфана в клетку, затем выкопал яму на месте и закопал кости Наны вместе с телом Хай Донгфана.

Добро и зло будут вознаграждены, и жизнь вернется в прах.

Нин Тао снова открыл дверь удобства и вернулся в центр небесной внешней клиники, когда сидел на своем стуле, размышляя над этой таинственной женщиной, Бессмертной Зетианой.

Хай Донгфан уже искупил свои грехи смертью, но смятение, которое оставил ему этот демон, только началось.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0388 Египет и Дубай**

Глава 0388 Египет и Дубай На следующий день Бай Цзин и Цин погнались за ним.

Нин Тао ехал на электрическом велосипеде к машине, и как только мы встретились, Цинь Чжоу побежал к нему, независимо от того, сколько людей смотрели, и выкопал ему голову в руки.

Нин Тао затянул руки вокруг нее, и у него также было это чувство в сердце, что он не видел ее в течение нескольких дней, как с разницей в три дня.

Ни один из них не говорил, эмоции и мысли освобождались от своих тел и снова сливались друг с другом, ощущения были комфортными и естественными.

Они не расходились ни на одну минуту, и довольно много людей вокруг передавали им разные взгляды.

Белый кашлял: "Хватит обниматься, иди домой и обними снова".

Нин Тао только тогда отпустил Цинь Чжоу: "Поехали домой".

Цинь Чжоу кивнул "Хм".

Бай Цзин открыла руки и уставилась прямо на Нин Тао.

Нинг Тао протянул руку помощи, схватил чемодан Бая и вышел за дверь.

Белая Цзин в позе ожидания обнимашек застыла в воздухе, когда она ворчала: "Брат, что ты имеешь в виду?"

Нинг Тао повернулся и улыбнулся: "Давай поговорим об этом дома".

Цинь Чжоу повернулся и взял Бай Цзина за руку.

Час спустя Нинг Тао на электрическом велосипеде Небесного Дао подошел к двери клиники Небесного форпоста. Он собирался выйти из машины, но Цинь Чжоу крепко обнял его за талию.

Цинь Чжоу выглядел очень нервным.

Нинг Тао сказал: "Это большая заслуга - строить мосты и прокладывать дороги, а также спонсировать жертв". Войдите и попробуйте, посмотрите, не подавляет ли вас Трипод Добра и Зла. Ты заходишь и пытаешься, и если это не так сложно, то удобно пойти куда-нибудь попозже".

Только тогда Цинь Чжоу отпустил талию Нин Тао и вышел из машины.

Нин Тао посмотрел на Цзин Бая, который все еще сидел на аккумуляторной машине Tiandao: "Сестра Бай, вы хотите войти и посмотреть?"

Бай Цзин повернул ее лицо в сторону.

Нин Тао немного покачал головой, затем подошел к двери складывающейся клиники и открыл ее своим ключом.

Цинь Чжоу проследил за Нин Тао внутри, и дверь в клинику автоматически закрылась. В тот момент, когда дверь закрылась, она не могла не дрогнуть.

Добрая и злая тренога была полна гнева, а дым на треногах рос по спирали. В пустоте слабый звук ветра и грома. Цинь Чжуй был в ужасе, но на этот раз все было не так сложно, как раньше. Она все еще была твердой и напуганной, но могла грубо переносить это.

Строительство мостов и прокладка дорог в поддержку пострадавших - это действительно большая заслуга. Хотя это и не заставило грехи в теле Цинь Чжоу полностью исчезнуть, но, по крайней мере, компенсировало некоторые из них.

Нин Тао схватила руку Цинь Чжоу и впрыснула немного духовной энергии в свое тело. Цинь Чжоу снова почувствовал себя намного лучше, и его лицо было окровавлено.

"Мне намного лучше, кажется, что делать добро действительно помогает, и я собираюсь делать больше добрых дел в будущем". Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Поехали со мной в Африку, там много людей, которые нуждаются в помощи, и у вас будет много возможностей делать добрые дела".

"В Африку?" Цин Чейз удивил дорогу.

Нин Тао дал краткий отчет о визите Фан Хуайлу к конголезскому вождю племени.

"Когда ты уезжаешь?" Цин спросил о нем.

Нин Тао сказал: "Я собираюсь сделать это завтра, но там нет удобных ворот, так что мы можем ехать туда только самолетом".

Цинь Чжуй показал зубы и улыбнулся: "Куда бы ты ни пошел, я пойду".

Нин Тао протянул руку и ущипнул ее за лицо, внезапно вспомнив что-то и следуя к стене замка.

Он думал о человеке, Джоанне. Он попросил Джоанну оставить обычную наклейку с нарисованным на ней кровавым замком на каждое место, куда она ходила. Джоанна не покидала страну по возвращении в США, поэтому она просто оставила свою обычную рецептурную визу в Нью-Йорке с нарисованным на ней кровавым замком. Давненько не виделись. Интересно, она была в командировке или по делам?

Подойдя под стену замка и взглянув поближе, два новых кровавых замка неожиданно появились на стене замка, в разных позициях. Просто глядя на кровавые замки, даже не знаешь, в какой стране или городе эти два новых кровавых замка.

Нин Тао задумался на мгновение, затем достал свой мобильный телефон и искал карту мира. Затем с помощью ручки свяжите все кровавые замки вместе и сравните карту мира на вашем телефоне с графиком, составленным из существующих кровавых замков. В отличие от этого, он обнаружил, что несколько кровавых замков, которые он нарисовал в Руй Тянь, находились в самой северной точке, кровавые замки, которые он нарисовал в Нью-Йорке, соответствовали расположению Америки, а кровавые замки, которые он нарисовал в Шаньчэне, Бейтоу и Гуаньчэне, соответствовали расположению Азии.

Наконец, его глаза переместились на два новых кровяных замка, и сравнение, то анализ, основанный на пропорциях, быстро привело к ответу. Два новых кровавых замка, один в Африке, со специфическим расположением, скорее всего, в Египте и один на Ближнем Востоке, со специфическим расположением, скорее всего, в Дубае.

"Пойду посмотрю, может, мы сможем сэкономить время на поездке." Нинг Тао сказал.

"Я пойду с тобой, на случай, если будет ситуация или смотритель." Цинь Чжуй сказал.

Нин Тао сказал: "Это прекрасно, в любом случае, ты смог выдержать стресс клиники сейчас, это не так сложно, как раньше, давай пойдем вместе".

"Позвать сестру?" Цинь Чжоу подсознательно посмотрел на дверной проем.

"Не кричать". Нинг Тао сказал.

Цинь Чжуй хихикал: "Чего вы двое дуетесь?"

Нин Тао с улыбкой сказала: "Зачем мне дуться с ней? Когда разведка закончится, она определенно возьмет ее с собой".

Цинь Чжуй снова спросил: "Ты делил комнату со своей хорошей сестрой?"

Нинг Тао: ".........."

Цинь Чжуй постучал в угол своего рта: "Не похоже, что это так, я думал, что уже сделал что-то хорошее во время моего отсутствия тогда, я не ожидал, что вы, ребята, ничего не сделаете, это, должно быть, ее проблемы".

Смущенный, Нинг Тао схватил ключ и вставил его во вновь появившийся кровяной замок. Дверь удобства открылась, он взял руку Цинь Чжуя и вошел внутрь.

В северной столице небо было чистым, а когда оно выходило из ворот удобства, то было пасмурным ночным небом. Молния отделилась от глубины неба, озарив видение Нин Тао и Цинь Чжоу.

Вот пирамида рядом с пирамидой. Не могу сказать, какая пирамида - царь египетский, но вижу обычную наклейку с рецептом после того, как были восстановлены Врата Удобства. Он был застрял в промежутке между двумя каменными плитками.

К счастью, я приехал, чтобы проверить, иначе обычная наклейка с рецептом была бы промокла, а замок с кровью исчез бы.

Нин Тао прыгнул к пирамиде, а затем воспользовался лестницей под ногами, чтобы быстро подняться вверх.

Цин гнался за ними.

Нин Тао остановился на полпути пирамиды, и он уже нашел место, которое идеально подходит для покраски кровавых замков. Это был огромный каменный кирпич, который рухнул из-за выветривания и имел отверстие в своем теле.

Нинг Тао щелкнул пальцами и протянул руку в пустоту, чтобы снять кровавый замок.

"Еще раз укуси палец, я тебе палец потру". Цин погнался за ним и схватил укушенную Нин Тао руку.

Нин Тао поднял глаза и оглянулся вокруг, он также хотел найти несколько более подходящих мест, чтобы нарисовать кровавые замки. Но так же, как он поднял глаза, чтобы искать место, горячее, мягкое чувство внезапно налетело на его пальцы. Он поспешно переместил глаза, чтобы посмотреть, только чтобы обнаружить, что Цинь Чжуй сосал ему палец.

Яркие, мягкие вишневые губы, супер длинный и гибкий язык, и пальцы, которые глотают между губ.....

Пальцы Нинг Тао сразу застыли, и казалось, что они стали больше.

"Выстраивайтесь в линию". Нинг Тао больше не мог этого выносить.

Цинь Чжуй, однако, покачал головой: "Выкуси еще раз".

Ее голос был двусмысленным, но имел манящий вкус.

Где бы Нин Тао все еще смеет позволить ей сосать его вниз, она вытащила пальцы в панике, вытащила ноги и побежал к подножию пирамиды. Как только я сделал шаг, я понял, что наклон слишком крутой, и сальто упало.

Цинь Чжоу смотрел с широкими глазами, как Нин Тао скатился вниз пирамиды, как кожаный шар, маленький рот до сих пор сохраняя пальцем сосать кляп. Однако, не дожидаясь, пока она бросится вниз, Нин Тао уже скатился на землю и поднялся вверх, все еще машет ей рукой.

Цинь Чжуй вздыхал от разочарования и сделал несколько прыжков на землю.

Нинг Тао нашел еще один спрятанный овраг, нашел несколько кровавых замков в месте, защищенном от ветра и дождя, и, наконец, открыл один из них и вернулся в Небесную внешнюю клинику.

Вернувшись в клинику "Небеса за пределами", он открыл второй кровяной замок.

За дверью удобства находилась комната, типичная для Ближнего Востока, где на журнальном столике сидела простая палочка с нарисованным на ней кровавым замком.

Нин Тао не мог не смеяться с горечью, Кьяо Хана всегда любил ставить палку с рецептом крови на видное место, эту проблему он не ожидал от нее исправления.

Цин гнался за окном, протянул руку и поднял занавеску: "Брат Нин, внизу есть улица. Какое здание через дорогу, такое высокое."

Нин Тао также увидел высокое здание, улыбнулся и сказал: "Это Дубайская башня в Дубае, кажется, я был прав, это место - Дубай, это может быть частная резиденция Джоанны".

Цинь Чжуй выплюнула длинный язык, и пустота подергалась несколько раз, прежде чем упасть обратно и сказать: "Ее здесь больше нет, время, когда она ушла, было около дня или около того".

Ее язык действительно универсален.

Цинь Чжуй сдвинул глаза, чтобы посмотреть на Нин Тао, божественный свет волнения, сияющий в его глазах: "Брат Нин, мне так жарко, давай.......".

На самом деле, он знал, что она задумала с того момента, как она сосала его палец, и ему было трудно мириться с этим, но, у него был только один первый раз, это должно быть для Цин Чжоу, или для Цзян Хао? Это был вопрос, который он не продумал. Но после того, как она провела некоторое время с Цзин, она, должно быть, передала много навыков, и она, очевидно, более соблазнительна, чем когда-либо. Когда здесь никого нет, и есть подходящая среда, не нужно ли подумать над этим раздражающим вопросом?

Нинг Тао колебался.

Однако, не задумываясь, Цинь Чжоу отодвинула юбку и сделала шаг навстречу Нин Тао.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон вдруг зазвонил.

"Сначала я... отвечу на звонок". Нинг Тао колебался, но этот внезапный звонок ему помог. Он последовал за ним и вытащил свой мобильный телефон, посмотрев на него, и обнаружил, что это был звонок от Великого Цин императорского доктора Чжан Чэндуна, который затем ответил на него.

"Доктор Нинг, где вы? У меня все готово, и люди в северной столице, давайте встретимся". Голос Чжан Чэндуна.

Нин Тао сказал: "Я сейчас в Дубае, возвращайся, подожди меня несколько минут".

"Ты в Дубае? Подождать несколько минут?" Голос Чжан Чэндуна был наполнен вкусом сюрприза.

Похоже, Нин Тао понял, что сказал не так, и последовал: "Шучу, где ты, пришли мне местоположение, и я приеду за тобой немедленно".

Цинь Чжуй вздохнул, и только что расстегнутый им пояс юбки был завязан.

Хорошие вещи останавливаются.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0389: Омывание тела**

0389 Глава Таблетки для умывания Великий Цин евнух Чжан Чэндун принес карман со змеиной кожей с маленькой половиной мешочка духовных трав внутри. Чжан Чэндун - мудрый человек, хотя и попросил Нин Тао усовершенствовать, но принес только немного духовного материала, Нин Тао усовершенствовал эликсир, который он хотел, и больше не осталось.

Однако Нин Тао также не заботился о своем духовном материале, Чжан Чэндун помог ему найти "Тиеба-банан", которого было достаточно, чтобы "заплатить" комиссионное вознаграждение и попросить его сделать некоторые алхимические препараты.

"Где Дэн Фэнг?" Нинг Тао спрашивал.

В гостиной Чжан Чэндун посмотрел на пятерых демонов и собаку внутри комнаты, желая что-то повторить.

Нинг Тао сказал: "Они все моя семья, даже собаки - мои собаки, тебе не о чем беспокоиться".

Чжан Чэндун горько смеялся: "В самом деле, даже если я скажу тебе только одного человека, ты все равно скажешь ему, когда вернешься". Хорошо, я дам тебе Дэна Клыка."

Он вручил Нин Тао табличку с рецептом, которая была приготовлена уже давно.

Нин Тао взглянул на него, и на нем было написано название и дозировка духовного материала, но не было указаний на шаги по усовершенствованию эликсира.

Я не знаю, оставил ли Чжан Чэндун руку или не оставил изначально. Нин Тао спросил: "Неужели в этой формуле нет ступеней для усовершенствования дана?"

Чжан Чэндун на мгновение уклонился от глаз, а потом сказал: "Нет".

Нинг Тао посмотрел ему в глаза и не сказал ни слова, а спросил еще раз: "Что это за Дан и для чего он?".

Чжан Чэндун сказал: "Я тоже не знаю об этом, в любом случае, просто попросите доктора Нинга помочь мне усовершенствовать пять эликсиров с помощью этих духовных материалов". Также, если позволите, я хотел бы посмотреть, как доктор Нинг оттачивает свой загар и обменивается опытом, не возражаете?"

"Нехорошо". Нинг Тао сказал.

"Почему?" У Чжан Чэндуна был вид неугасающего беспокойства.

Не дожидаясь выступления Нин Тао, госпожа Бай сказала: "Доктор Чжан, вы немного интригуете, вам не кажется, что мой шурин честен, и вы можете обмануть его перед нами?"

Чжан Чэндун сказал: "Мы с доктором Нином заключили сделку пораньше, я помог ему найти "Тиеба-банан", а он помог мне усовершенствовать эликсир". После паузы он посмотрел на Нинг Тао: "Доктор Нинг, вы так думаете?"

Нинг Тао сказал: "Не волнуйся, раз я обещал тебе, я это сделаю. Я пойду, сделаю тебе эликсир, а ты придешь и заберешь его вечером".

"Хорошо, я вернусь вечером." Чжан Чэндун извинился.

После того, как Чжан Чэндун ушел, Цзян Хао сказал: "Этот человек очень хитрый, он даже не сказал, какой он дан, у него должен быть призрак в сердце".

Нинг Тао засмеялся: "Если он не скажет мне, у меня есть способ узнать, что это эликсир". Это мелочь, и я хочу поговорить с тобой о другом."

"Что это?" спросил Цзян Хао.

Нинг Тао сказал: "Сегодня вечером я перееду в Африку, сначала в Египет, а затем в Гунд через Судан".

Инь Мо Лан спросил: "Зачем ты едешь в Африку?"

Нин Тао пролил бобы о Фан Хуайлу, попросив его дать вождю племени лекарство от бесплодия, а также о своих планах по созданию благотворительной базы в Африке и поиску духовного материала, затем сказал: "Я пойду первым, а затем открою дверь удобства, чтобы отвезти вас туда".

Бай Цзин посмотрел на Нин Тао: "Брат, все хорошо, но ты же не хочешь поехать в Африку на электрическом велосипеде, не так ли?"

Нин Тао, однако, кивнул: "У меня просто электрический велосипед, что мне ездить, если я не езжу на электрическом велосипеде? Первоначально планировалось лететь, но когда я проверил, что рейса в Гондерс не было, было трудно получить специальный рейс. По дороге я также могу оставить замок с кровью, и в будущем мне будет удобно снова поехать в Африку".

У девушки было странное выражение лица, и ей казалось, что Нинг Тао ездит на аккумуляторной машине по Египту и Судану.

Пообщавшись ещё немного, Нин Тао вернулся в Небесную внешнюю клинику с духовным материалом, который Чжан Чэндун принёс с собой, обработал духовный материал и начал оттачивать Дан. К его старой поговорке о том, что достаточно иметь духовный материал и порцию, он вообще не нуждался в каких-либо шагах. Те же самые шаги, тот же материал духа, дана он утонченная отличалась от дана утонченная обычными культиваторами.

Вечером в Мэй Сян Дао появился мяч для пинг-понга размером с Дан, кроваво-красного цвета, излучающий туманный свет Дан, похожий на рубин при свете.

Нинг Тао вытащил Дэна и понюхал его, но не было ничего, что вызвало бы аллергическую реакцию на Дэна. Он снова взял Дэна к столу, вытащил бамбуковую тетрадь из маленькой коробки с лекарствами, а затем положил Дэна на бамбуковую тетрадь, чтобы он узнал Дэна.

Через несколько секунд появилось содержание бамбуковой учетной книги: "Эликсир для тонкого мытья тела", который предназначен для наружного использования и может быть использован для очищения костного мозга и укрепления фундамента организма, а также полезен практикующим на этапе завершения выращивания, а также помогает при внутреннем выращивании. Кроме того, он может лечить многие кожные заболевания.

Нин Тао не мог не посмеяться, когда смотрел на результаты этого признания Дэна: "Неудивительно, что Чжан Чэндун не захотел сказать мне, что это за Дэн, это оказалось хорошей вещью. Так как в семье бывает три демона 3 стадии, регулярное использование этой ванны может помочь старейшине Инь, Бай Цзин и Цинь Чжуй прорваться через существующее баррикадное заграждение. Этот Дан также обладает эффектом очищения костного мозга и обвалки меридианов, стабилизирует корни, а также может быть использован для принятия ванны, что также будет иметь большое значение для ее практики".

Для него то, что мытье тела может излечить упрямые кожные заболевания, также является "большим подарком", и если в будущем он столкнется с пациентом с кожными заболеваниями, то ему просто нужно поставить резервуар с водой для ванны и бросить в него мытье тела, и это будет сделано.

После того, как признание было закончено, Нин Тао использовал лезвие Затмение, чтобы разрезать пинг-понг шарик размером Дан на десять частей, а затем поместить пять из них в маленькую фарфоровую вазу, а другие пять в маленькую фарфоровую вазу. Затем он вернулся в арендованный четырёхугольник.

Цинь Чжоу и Цзян Хао уже приготовили ужин.

Рычащий собака собирался пойти и позвонить Нин Тао домой на ужин, когда Нин Тао вернется.

Цин Чжуй и Цзян Хао оба сделали ход, чтобы встретиться с ними, только чтобы увидеть друг друга, и оба остановились снова.

В отношениях между тремя людьми, когда они собираются вместе, у них есть такое водянистое молоко. Это естественное ощущение, но всегда есть неловкость и тупик, когда они втроем вместе.

Но Цзин не почувствовала себя так смущенно, она подошла: "Брат, Дэн уже вышел, что это за Дэн?"

Нин Тао сказал: "Это хорошо, это эликсир для мытья тела, замачивание его полезно для мытья костного мозга и валки меридианов, культивации корня и затвердевания происхождения, особенно для культиваторов конечной стадии".

"Все еще есть такой чудесный эликсир? Дайте мне посмотреть". Бай Цзин выглядел взволнованным.

Инь Мо Лан также подошел и выглядел взволнованным: "Я слышал об этом виде Дана однажды, этот вид Дана является тем видом Дана, который некоторые крупные секты выращивания в Эре Древнего Духа могут только совершенствовать, а секты выращивания, которые имеют это очищение Дана, часто могут выращивать культиваторов, которые прорываются через конечную стадию".

Пока он говорил, Нин Тао уже вынул небольшую фарфоровую вазу, снял пробку и налил ее в открытую руку Бай Цзина.

Бай Цзин понюхал, повернулся и ушел: "Я вспомнил, что у меня есть еще кое-что, я пойду и вернусь".

Нинг Тао с улыбкой сказал: "Ты собираешься принять ванну? Этот Дэн предназначался тебе, не нужно так торопиться".

Щки Бай Цзин были слегка красные, но она добавила: "Я только приму ванну, что случилось?

Нинг Тао: ".........."

С этой стороны Цинь Чжоу не очень-то отреагировал, но Цзян Хао нахмурился от вида недовольства. Она все еще здесь, и у этого змеиного демона хватает наглости так разговаривать со своим женихом!

Атмосфера внезапно стала неловкой.

Нин Тао нервно изменил тему, когда дал Инь Мо Лану очищающие таблетки: "Старейшина Инь, у вас тоже есть такие таблетки, вымочите их сначала, на этот раз я выберу некоторые духовные материалы, чтобы усовершенствовать очищающие таблетки в Африке, и усовершенствую еще несколько позже, чтобы помочь вам прорваться через стадию энд-дан".

"Хаха! Хорошо, я знал, что следовать за тобой будет самым мудрым решением в моей жизни, и я собираюсь вернуться в ванну и пропустить ужин". Инь Мо Лан также вернулся в дом.

Нин Тао дал еще один Цин Чжуй и Бай Цзин, в то время как увещевая: "Не спасайте его, я могу сделать столько, сколько я хочу, пока я могу найти некоторые духовные материалы". Но я лучше буду рядом, когда вы, ребята, промокнете, и в случае, если что-то случится, я смогу вмешаться вовремя".

Щеки Цзян Хао немного покраснели и гневно сказали: "Мы принимаем ванну, ты охраняешь сторону, чего ты хочешь?"

У Нинга Тао было невинное выражение лица: "Я не могу придумать, что делать".

Цзян Хао схватил Нин Тао за талию, как только смог, а потом сильно ущипнул.

Цинь Чжоу увидел, как Цзян Хао взаимодействует с Нин Тао, и, казалось, был немного смелее, плюс сердце было тронуто, независимо от того, что Цзян Хао стоял рядом с ним, он вдруг положил свои губы на щеку Нин Тао и поцеловал его.

У Нин Тао сразу же была слегка наэлектризованная реакция.

Цзян Хао на мгновение замерла, как она могла взять такую потерю, и внезапно также подошла к другой стороне щеки Нин Тао, чтобы запретить поцелуй.

В следующую секунду половина лица Нинг Тао внезапно замерзла от льда.

В такой ситуации, даже если он охраняет Цзян Хао для ванны, что он может сделать?

"Стесняюсь!" Голос Фокса Сяодзи сказал, когда соскребал его лицо пальцами.

Ка-чау! Лед треснул на лице Нинг Тао, когда он сказал: "Не любопытные маленькие дети, какой смысл в поцелуе между папой и мамой"?

Фокс Сяо Цзи скрестила руки: "Никаких поцелуев для вас, ребята! Поцелуи делают детей, а вы, ребята, не делаете мне больно!"

Эти слова заставили Нин Тао, Цин Чжуй и Цзян Хао смеяться.

"Папа, а как же я? У меня есть ванна Дэн?" Рычащий пёс с неба посмотрел на Нинг Тао озадаченными глазами.

Нинг Тао бросил фарфоровую вазу в рычащую небесную собаку: "Есть еще одна, если хочешь замочить ее, иди замочи в моей комнате, включи воду для ванны"?

"Уилл поведешь! Пойду окунусь". Рычащий собака взял фарфоровую вазу и убежал.

Это была культивационная собака, и столько эликсира, сколько может использовать культиватор.

Когда собака из рычащего неба ушла, Цинь Чжоу дал Нин Тао поесть, и прежде чем у Нин Тао появился шанс перекусить, пришел Чжан Чэндун.

Нин Тао передал фарфоровый флакон, содержащий пять очищающих таблеток, Чжан Чэндуну: "Таблетки, которые вы просили, были очищены, пять, посмотрите".

Чжан Чэндун открыл небольшую фарфоровую вазу и налил все пять очищающих тело дан в руку, посмотрел на дан свет очищающего тела дан, почувствовал запах дан ци и мгновенно взволновался: "Хорошо! Да! Да! Отныне, в Алхимическом царстве, я буду служить только тебе, ты - идол в моем сердце, Мастер Нинг".

Нинг Тао улыбнулась: "Не за что, не за что".

"Подожди, почему этот твой Дэн такой маленький?" Чжан Чэндун посмотрел на Нин Тао и вдруг снова переместил взгляд в окно.

Окна наполнены плотным красным светом, создающим впечатление, что в бизнесе используется низкокачественная мытье ног.

Это комната мисс Уайт.

Глаза Чжан Чэндуна последовали и посмотрели на две другие комнаты, сквозь которые также пробивался плотный красный свет. В этот момент он, кажется, кое-что понял.

"Этот, Доктор Чжан, время тоже опаздывает, и мне неудобно получать его здесь, медленной ходьбой". Нинг Тао сказал.

Чжан Чэндун горько улыбнулся: "Я вроде как понял, ты....".

Цинь Чжоу уставился на Чжан Чэндуна: ''Что ты понимаешь? Ты же не говорил, сколько Дэна ты хочешь доработать, мой брат Нинг не дал тебе рисового зерна размером с Дэна, и это достаточно весело".

Чжан Чэндун сказал: "Хорошо, если я снова получу чип с танцами и попрошу доктора Нинга помочь нам отточить его, как насчет того, чтобы каждый из нас получил то, что нам нужно?".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Конечно".

"Прощай". Чжан Чэндун убрал пять таблеток для уборки, вышел из гостиной, сделал вертикальный прыжок и исчез в ночи.

Нин Тао сказал: "Ешьте, ешьте и отправляйтесь в Египет".

Цинь Чжоу сказал: "Я иду".

Цзян Хао сказал: "Я тоже иду".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0390 Случайные бои.**

ГЛАВА 0390 РАНДОМНЫЙ БАТТЛЬ Точно так же, как потускнело восточное небо, электрокарета погрузилась головой в пересечение Султана с египетской границей. Мужчина на мотоцикле и две женщины на мотоцикле, которых ты прилип ко мне, а я прилип к тебе и затвердел электрический мотоцикл, чтобы вытащить запах маглева.

Ночью Нин Тао проехал на электромобиле Sky Dao, перевозя Цин Чжуй и Цзян Хао, и пересек Египет до этого места.

Тук-тук-тук.................

Так как он не мог проехать мимо КПП по пограничной дороге, Нин Тао пришлось обойти КПП из пустыни, которая неизбежно была ухабистой. Автомобиль с электрическим аккумулятором Tian Dao так вздрогнул, что Цин Чжоу и Цзян Хао за Нин Тао также вздрогнул.

Цзян Хао изначально хотел сидеть позади Нин Тао, но беспокоился о том, что момент демонической силы выйдет из-под контроля Нин Тао даже люди с замерзшим автомобилем, а затем опрокинулся, так что средняя позиция уступила место зеленой погоне. Ей нечего было дрожать в конце, но Цинь Чжоу дрожал и дрожал всю дорогу до спины Нин Тао. Этот образ, это было похоже на то, как будто кто-то постоянно врезался в спину Нин Тао, как некоторые сладкие и вкусные фрукты.

Две женщины не понимали, что автомобиль с аккумуляторной батареей Тэндо уже потянул за ручной тормоз, но все равно споткнулся вперед, как сумасшедший.

"У тебя спустит колесо, если ты будешь так ездить?" В голосе Цзян Хао был намек на кислинку.

Нинг Тао сказал: "Нет, вы, ребята, просто сидите тихо".

Цзян Хао постучал в угол своего рта и внезапно пошевелил рукой, которая была обернута вокруг талии Цинь Чжуя и обернута вокруг груди Цинь Чжуя.

"Хорошая сестра, что ты делаешь?" Тело Цинь Чжуя на мгновение застыло, удивленное выражение лица.

"Для безопасности езды." Цзян Хао сказал.

Бряк! Автомобиль с аккумуляторной батареей Tiandao снова был сбит камнем, но на этот раз в спину Нин Тао попал не какой-то сладкий и вкусный фрукт, а твердая пальцевая кость.

Нин Тао вздыхнул в сердце и поменял направление, чтобы заранее направиться к пограничной дороге. Он думал, что Цзян Хао останется в Бейтоу для наблюдения за строящейся экспериментальной базой, но она настояла на том, чтобы поехать с нами. Он подумал, что она, возможно, пытается почувствовать вкус Африки, но теперь он понял, что она здесь для того, чтобы стать лампой накаливания. Если бы он хотел что-то сделать с Цинь-Чжуем, или если бы Цинь-Чжуй хотел что-то сделать с ним, эта ее лампочка загорелась бы вовремя.

Попав на пограничную дорогу, Цзян Хао отпустил руку.

Цинь Чжуй был немного подавлен, но он тоже ничего не сказал.

Нин Тао похоронил голову и ездил на своем велосипеде, самом быстром электрическом автомобиле на планете, по дороге в Судане со скоростью более двухсот километров в час, направляясь в сторону Гунда. И не всегда так быстро, и он замедляется, когда сталкивается с городами и деревнями. Иногда, когда он сталкивался с лесом, он также останавливался и использовал чернильный камень "Ищущий Землю", чтобы зондировать присутствие Духа Земли, а затем вытягивал кровяной замок или два в нужном месте.

Вечером бессознательно появилась деревня, и Нин Тао притормозил, готовясь снова ускориться после деревни.

"Атао, ты хочешь пить? Ты весь день катаешься, и ты устал, почему бы тебе не отдохнуть перед уходом, а я принесу тебе воды". Цзян Хао сказал с беспокойством.

"Хорошо, тогда мы просто отдохнем здесь". Нинг Тао остановил машину.

Цзян Хао и Цинь Чжоу также вышли из машины.

Как только Цин погнался за машиной, он подошел сзади Нин Тао и дал ему сжать плечо и потереть шею.

Цзян Хао протянула руки и медленно закрутила их, и ледяное холодное энергетическое поле мгновенно родилось в ее ладонях. В мгновение ока в ее ладони появился округлый ледяной шарик, лишь чуть меньше волейбольного мяча.

Цзян Хао нарезал шайбу обеими руками и передал ее Нин Тао: "Пейте воду".

Нинг Тао: ".........."

Цзян Хао очень плохо в приготовлении мороженого, но проблема питьевой воды была решена ее шарики со сгущенным льдом, особенно, когда она проделала весь путь через пустыню.

Цзян Хао заткнул угол своего рта: "Что, тебе не нравится мороженое, которое я делаю?"

Держа шайбу в обеих руках, Нинг Тао горько засмеялся: "Ты не можешь просто сделать мороженое поменьше?"

Бряк!

Внезапно из деревни раздался сильный взрыв, и из деревни также поднялся шквал огня.

Бах, бах, бах!

Звуки выстрелов сопровождались криками женщин и криками детей, и в остальном тихая деревня превратилась в хаос.

Нин Тао сместил глаза, чтобы посмотреть, точно так же, как черная женщина сбежала из деревни и бежала сюда в панике.

Гражданский водитель в кожаном салоне внезапно выгнал из деревни тяжелый пулемет, установленный в машине водителя в кожаном салоне. Стоящий в карете пулеметчик без колебаний нажимает на курок, а в оглушительном всплеске выстрела из дула выстреливает струна пулемета. Черная женщина была мгновенно разорвана на части пулей, не оставив без внимания ни одного тела.

Все произошло так внезапно, что прежде чем Нинг Тао смог понять, что произошло, черная женщина упала в лужу крови.

Пулеметчик видел Нин Тао, Цин Чжуй и Цзян Хао, а также автомобиль с электрическим аккумулятором Tian Dao, который стоял рядом с тремя, и после короткого момента удивления, он вдруг закричал что-то, и взволнованно ударил по гаражу, где Пи ехал со своей ладонью.

Вооруженный водитель Pi также увидел трех Ningtao, он наступил на акселератор одной ногой, Pi поехал с ревом двигателя и поспешил сюда.

Цзян Хао сказал: "После войны в Судане эти боевики не знают, являются ли они повстанцами или террористами".

Голос Нин Тао был холодным: "Неважно, кто это, стрельба по деревенским жителям приведет к смерти. Цинь Чжоу, спаси жителей деревни, это хорошая возможность получить большие заслуги. Вы, ребята, идите в деревню и оставьте это мне".

У Цинь Чжоу руки дрожали, а пара змеиных когтей уже были отпущены. В следующую секунду она и Цзян Хао одновременно бежали в деревню.

Пулеметчик в машине вооруженного пикапа что-то проревел и повернул пулемет в сторону Цинь Чжоу и Цзян Хао.

Ого!

Из руки Нинг Тао вылетел ледяной шар, и в воздухе со вспышкой он ударом стука разбился о лобовое стекло водительской кабины.

Бряк!

При приглушенном звуке лобовое стекло вооруженного пикапа разбилось, а сферический кусок твердого льда прорвался сквозь лобовое стекло и сильно врезался в голову водителя. Голова водителя качалась, как желе, и опрокинулась на руль.

Вооруженный пикап потерял управление и врезался головой в дерево на обочине дороги, а в результате скучной аварии пулеметчик в машине был сброшен, прежде чем он успел прицелиться в направлении Цзян Хао и Цинь Чжоу.

Бряк!

Пулеметчик сильно приземлился на землю и перевернулся, только чтобы остановиться после нескольких поворотов. Он потянулся за пистолетом, но только тогда его глаза вдруг расширились до предела, глядя в одну сторону без страха.

Автомобиль-аккумулятор, с помощью скалы, прыгнул вверх и пролетел несколько метров, его переднее колесо приземлилось с глухим ударом по шее пулеметчика.

Ка-чау!

Шея пулеметчика мгновенно расплющилась, оставив только слой кожи, оштукатуренный до основания.

Автомобиль с аккумуляторной батареей Tien Dao проехал к въезду в деревню, мужчина в машине в капюшоне, ветровка, порхающая от ветра, и баржа в одной руке, убивая с яростной аурой.

Цинь Чжоу, который уже бросился к задней части дома, оглянулся назад, и на его лице внезапно появилась улыбка. Хотя Нинг Тао не ездила на высокой лошади, а просто на электромобиле, она все же была героем мира в своем сознании.

Цзян Хао проскочил мимо преследующего Цина и кашлянул.

Цинь Чжоу только потом повернул назад и бросился с ней в деревню.

В деревне десятки вооруженных мужчин и два вооруженных пикапа окружали десятки жителей деревни в открытом поле. Кроме того, на земле было более десятка трупов, все они были взрослыми самцами, некоторые молодые и некоторые старые. У некоторых из них в руках были деревянные палки, у других - топоры для измельчения древесины и простые ножи.

Они были вооружены палками и топорами для защиты своих деревень и семей, но они не соответствовали этим тяжело вооруженным боевикам.

Девочку-подростка вытащил из рук матери вооруженный мужчина, кричащий, ее глаза наполнены страхом. Она стояла на коленях, держа ноги вооруженного человека в руках, плакала и умоляла вооруженного человека не брать ее дочь, но все, что она получила, это удар в маленький живот.

Женщина закричала и упала на землю.

Вооруженные люди тащили молодую девушку в сторону чернокожего мужчины, стоявшего рядом с вооруженным пикапом, который был одет в военную форму и, по всей видимости, являлся командиром группы вооруженных людей. Он улыбался похотливой деве, в его глазах сверкал звериный жадный и свирепый божественный свет.

Вдруг сзади него бросилась голубая фигура, и несколько змеиных когтей, острых как сплав, проткнули ему спину, а потом и из груди. Он оглянулся в ужасе, но прежде чем оглянуться назад, змея-дыня раскололась, и его голова появилась в воздухе, падая и падая на землю.

Цинь Чжуй ударил, она должна была аккумулировать заслуги, и убийство командира этой вооруженной команды, несомненно, лучший вариант.

Дюжина вооруженных мужчин были мгновенно напуганы, одни рычали, другие размахивали ружьями в погоне за Цин.

Прибыла машина с аккумуляторной батареей и направилась к группе вооруженных людей. Один из вооруженных людей в передней части линии был сбит с ног, но машина с аккумуляторными батареями продолжала заряжаться вперед, как тяжелый грузовик, вышедший из-под контроля.

Нин Тао также нанес удар, как он мог позволить этим вооруженным людям стрелять в Цинь Чжоу!

Бах, бах, бах!

Выстрелы были громкими, все вооруженные люди, которые все еще могли стрелять в Нин Тао, пули дождь на тело Нин Тао, но одежды Тяньбао находятся в теле, эти пули, как дождь для Нин Тао, хотя удар по телу является немного сенсорным, но он даже не будет ронять кусок кожи.

Вооруженный человек, стоявший на периферии, направил свой пистолет на Цинчай, готовый нажать на курок. Внезапно, холодный ветер свистнул, и его тело было мгновенно разорвано заживо, превратившись в скульптуру из плоти и кровавого льда, когда он упал на землю.

Цзян Хао также ударил, используя Небесную Пыль Будды. Однако она использовала Пыль Будды Небесной Семьи лишь на мгновение. Она взяла штурмовую винтовку АК, которая упала на землю убитых ею вооруженных людей, и открыла огонь по нескольким вооруженным людям, которые как сумасшедшие стреляли в Нин Тао.

По сравнению с Небесной Пылью Будды, Цзян Хао предпочитал использовать пистолет.

Битва закончилась в мгновение ока, но жители деревни до сих пор не знали, что произошло, и смотрели ошеломленными глазами на трех молодых людей с востока.

Нин Тао вышел из аккумуляторной машины Tien Dao и сказал по-английски, ориентировочно: "Ребята, вы понимаете по-английски?".

Одна женщина сказала: "Я знаю немного, я учитель в этой деревне, спасибо, что спасли нас, могу я спросить, кто вы?".

Нин Тао сказал: "Мы из благотворительной организации Шэньчжоу, я врач, я могу лечить ваших раненых, не могли бы вы попросить их принять нашу помощь? Я останусь и буду лечить твоих раненых, если захочу".

Женщина спросила: "Конечно, чем я могу вам помочь?".

Нин Тао сказал: "Дайте мне сначала посмотреть на раненых, просто переведите это для меня".

Женщина кивнула: "Хорошо".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0391 Глава: Ноль грехов**

0391 Глава 0391 Грехи исчезли. Раненые жители деревни не имеют добрых мыслей о заслугах, а те немногие, у кого есть злые мысли о грехе, малочисленны и далеки друг от друга. Они все горькие, обычные люди, и было бы убыточным делом привезти их обратно в клинику на лечение. Нин Тао также не потрудился привезти раненых деревенских жителей обратно в клинику на лечение, а тот, кто был застрелен, использовал вырванный талисман, чтобы вытащить пулю, а затем позволил Цин гнаться за повязкой. Те, у кого есть легкие раны, пусть Цинь Чжоу разбирается с ранами напрямую, и тогда он выйдет и будет лечить их духовной силой, а те, у кого есть старые болезни, тоже будут лечиться. В конце концов, он дал Цинь Чжоу еще несколько Тонких Первичных Рецептов Дана и смешал большой горшок лекарственного супа, подавая его в миске каждому раненому деревенскому жителю, чтобы максимизировать свои заслуги.

Цзян Хао затащил двух тяжело раненых и не погибших боевиков в палату, где лечился Нин Тао: "Тао, когда я проверил эти тела, я обнаружил, что эти двое парней все еще живы, ты собираешься привезти их обратно в клинику?".

Нин Тао посмотрел на двух вооруженных людей, лежавших на земле умирающих, и пришел к выводу, что у этих двух парней было много злых помыслов и грехов на теле, но язык был неясен, он не мог заставить их расписаться, чтобы получить лечение в клинике.

В этот момент пришла деревенская школьница с деревянной тарелкой в руке, в которой было несколько картофелин и тарелка, похожая на пасту фава или что-то в этом роде. Ее зовут Хадран, и она стала вдовой месяц назад, когда ее муж погиб на войне.

Глаза Хадрана блестели слезами: "Спасибо, что спасли нас, мы хотели развлечь вас, но... мы просто не могли получить от этого ничего хорошего". У нас было несколько овец, но их взорвали, и не осталось даже куска мяса. Ты, наверное, голоден, я приготовила тебе что-нибудь поесть."

Цин Чжуй и Цзян Хао пошевелили глазами, чтобы посмотреть на Нин Тао, казалось бы, ожидая его решения.

Нин Тао протянул руку и взял деревянную тарелку из руки Хадрана, сказав: "Мы действительно немного проголодались, спасибо за еду, которую вы приготовили для нас". Потом он сказал по-китайски: "Цинчай, хорошо, вы, ребята, тоже приходите и ешьте".

Только потом подошли Цин Чжуй и Цзян Хао, и один из них взял отварной картофель.

Нин Тао также взял картошку, перекусил и сказал во время еды: "Учитель Хадран, я хочу лечить этих двух вооруженных людей, не могли бы вы перевести это для меня, заставить их согласиться, чтобы я лечил их, а затем подписать мой рецепт?".

"Ты собираешься лечить их?" - сказал Хадран в сюрпризе.

Нинг Тао сказал: "Да".

Указав на одного из вооруженных людей, чей живот был разрезан зеленой погоней и чей кишечник выплеснулся, Хадран гневно сказал: "Этот парень, он убил троих из нас, и один из них все еще был казнен им". Она указала на другого вооруженного человека, который был застрелен в легкое Бай Цзином, слезы, идущие из ее глаз: "Он, он убил нашего деревенского вождя, и его жену и сына, такого демона, ты тоже хочешь спасти его"?

Нин Тао сказал: "Я понимаю, что ты чувствуешь, но не пойми меня неправильно, я просто хочу, чтобы они были в лучшей форме, а затем судимы тобой". Переведи это для меня, и через полчаса ты сделаешь с ними все, что захочешь".

Хадран минуту молчал, прежде чем сказал: "Хорошо, я переведу для тебя".

Нин Тао сказал: "Я могу спасти тебя, ты примешь мое лечение"? Если хочешь, тебе нужно будет подписать рецепт, который я тебе выписал".

Хадран перевел слова Нинг Тао двум вооруженным людям.

Два вооруженных человека уже были на грани смерти и испытывали невыносимую боль, где было какое-то нежелание, после того, как Хадран перевел слова Нинг Тао к ним, они последовали за ними и открыли рты, чтобы ответить.

Хадран сказал Нин Тао: "Они согласились и готовы подписать ваш рецепт".

Нинг Тао сказал: "Спасибо, ты уходи сначала, я оставлю их тебе через полчаса".

Хадран кивнул и ушел.

Нин Тао сказал: "Ладно, Цин Ци, вы оставайтесь здесь и охраняйте дверь, пока я отвезу этих двух ребят обратно в клинику на лечение".

Цзян Хао сказал: "Ладно, иди и быстро возвращайся".

Цинь Чжоу сказал: "Брат Нин, я хочу вернуться с тобой и попытаться выяснить, так ли плохо со мной обращаются в клинике".

Нин Тао сказал: "Хорошо, тогда возьми один обратно, потом иди в супермаркет и купи немного риса и масла, потом иди домой и возьми немного денег, и ты отдашь их этим сельским жителям позже". Я считаю, что таким образом, заслуги, которые вы накопили за это время, вероятно, компенсируют грехи, которые вы совершили раньше".

Бай Цзин сказал: "Цинь Чжуй, принеси мне пакет чипсов и мороженое, я не хочу картошку, я хочу чипсы и мороженое".

Цинь Чжуй улыбнулся, "Хорошо".

Нин Тао завязал двум вооруженным мужчинам глаза тряпкой, затем оторвал обычную палку с нарисованным на ней кровавым замком, открыл удобную дверь и втянул в нее одного из вооруженных мужчин.

Цинь Чжоу также затащил еще одного вооруженного человека в клинику "Скай аут".

Лицо доброй и злобной треноги было наполнено яростью, и дым закатился.

Нин Тао случайно бросил вооруженных людей, которых он затащил на поляну, когда посмотрел на Цин Чжуй и с беспокойством сказал: "Как ты себя чувствуешь?".

Цинь Чжуй почувствовал это с закрытыми глазами, затем открыл их и сладко улыбнулся: "Я не могу сказать это, но я не чувствую никакой силы подавить меня, я даже... больше не слишком нервничаю".

Этот результат имеет смысл.

В первый раз, погоня Цин был только серьезно ранен несколько пациентов, для Нин Тао "жульничество", заранее, чтобы заработать те злые отчеты еще не пришли к плохим людям на плохую идею злых грехов. Позже также убил несколько пациентов клиники, которые не должны были умереть, чтобы искупить свои грехи, даже если каждый из них был семь пунктов злой мысли греха, эта серия добрых дел на нее, особенно сегодня вечером спас десятки сельских жителей, грехи на нее были искуплены.

Нин Тао был счастлив в своем сердце и улыбнулся: "Наконец-то тебе не придется больше страдать, продолжай в том же духе, и ты станешь Великим Добрым Демоном".

"Великий Добрый Демон?" Цинь Чжуй прочитал предложение, затем открыл свои зубы и улыбнулся: "Демоны рождаются, чтобы быть злыми, но если ты хочешь, чтобы я стал Великим Добрым Демоном, я стану Великим Добрым Демоном".

Сердце Нин Тао родило желание держать ее в своих объятиях, но в конце концов он сопротивлялся. В конце концов, это была Небесная внешняя клиника, кроме того, и у него, и у Цинь Чжуй были дела, и время было всего полчаса.

Нин Тао пошел и открыл дверь клиники, сказав: "Иди и купи рис, я подожду тебя здесь".

"Хмм." Цинь Чжуй ответила, но как только она переступила порог клиники, она внезапно подошла и поцеловала Нин Тао в щеку, а потом хихикала: "Посмотрим, как она еще сможет меня остановить, мерзкая лампочка".

Почему лампочка, которая все еще в султане, не может светить здесь, не так ли?

Этот гоблин.

Нинг Тао горько улыбнулся и протянул руку, чтобы закрыть дверь.

Он был пойман в середине драки между двумя женщинами, и только он знал, каково это.

Через полчаса дверь удобства снова открылась.

Нин Тао вытащил двух вооруженных людей без сознания за дверь удобства, а Цинь Чжоу вытащил несколько мешков с сотнями фунтов риса, а также несколько ведер с маслом для приготовления пищи и пакет с чипсами и мороженым, также вышел за дверь удобства.

Цзян Хао сказал: "А Тао, как так получилось, что ты позволил Цин преследовать столько вещей, не жалеешь её?"

В глазах Цин Чжуй промелькнул проблеск чувства вины, Цзян Хао так беспокоился о ней, но она только что сказала, что Цзян Хао - это лампочка.

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "Если я помогу ей с этими вещами, кто будет считать это доброе дело?"

Цин гнался за тем, чтобы открыть рот и сказал: "Всё в порядке, брат Нинг, это для моего же блага, эта штука - ничто, я могу себе это позволить".

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао: "Если в будущем ты будешь издеваться над Цин Чжуй, я куплю тебе мороженое".

Нинг Тао: ".........."

Цинь Чжуй хихикала, когда разгружала рисовое масло и клала его в угол стены, затем снова накрывала его тряпкой. Это было нечто, что она тщательно обдумала, и если бы эти сельчане увидели, как рисовое масло появляется из ниоткуда, объяснение этого, безусловно, было бы хлопотным. Проследив за Нин Тао так долго, она также имела некоторый опыт и знала некоторые простые процедуры.

Нин Тао открыл дверь в комнату и вытащил двух вооруженных людей.

Снаружи дома стояла большая группа людей, и как только они увидели, что Нинг Тао вышел, они поспешили, болтая о чём-то, а другие жестикулировали о чём-то. Хотя они не могли этого понять, по их выражениям и глазам не было видно, что они благодарили Нинг Тао.

Нин Тао бросил двух боевиков перед Хадраном и сказал: "Они твои, то, что ты с ними делаешь, зависит от тебя".

"Раны на их телах..." Хадран удивлённо посмотрел на боевиков, лежащих на земле, а затем снова посмотрел на Нинг Тао очень странным взглядом.

Нинг Тао не объяснил, а просто вызвал зелёную погоню.

Цин Чжуй и Цзян Хао вышли из комнаты.

Цинь Чжоу засунул бумажный пакет в руку Хадрана: "Это благотворительные деньги, подаренные вам Благотворительной компанией Шэньчжоу, возьмите эти деньги и восстановите вашу деревню".

Хадран не могла понять, что сказал Цинь Чжуй, она открыла бумажный пакет и увидела, что это был пакет, полный китайских монет, она замерла на месте: "Это........."

Нин Тао сказала: "Это благотворительные деньги, которые она пожертвовала вам, возьмите их, это не много, но это может, по крайней мере, помочь вам решить некоторые трудности". Ну, нам пора, пока."

Хадран тогда сорвался: "Куда ты идешь?"

"Гундам". Нинг Тао пошёл по направлению к электромобилю "Небесный Дао".

"Как вас зовут?" Хадран преследовал.

"Ты просто должен помнить о благотворительности Шэньчжоу." Нинг Тао сказал, что когда он наступил на электрический автомобиль Тянь Дао. Он не хотел сохранять свое имя, и в этом не было необходимости, но дать этим сельским жителям название Благотворительной компании "Шэньчжоу" было все равно, что посеять семена благотворительности на земле.

Цин Чоу и Цзян Хао сели в машину один за другим, Нин Тао прикрутил электрическую дверь, и электрический автомобиль Tien Dao направился к дороге, которая прошла через деревню.

Хадран и спасенные деревенские жители в горячих слезах смотрели в сторону, откуда они ушли.

Двое вооруженных людей пришли в сознание.

Женщина вдруг закричала, схватила камень на землю и разбила его о голову боевика, который только что открыл глаза. Прежде чем сознание боевика смогло полностью восстановиться, в его голове раздался ударный звук и вырвалась кровь......

На них набросилась большая группа деревенских жителей, и сразу камни, мотыги, палки и ножи приветствовали этих двух вооруженных мужчин.

На самом деле, даже если бы эти жители не убили их, они все равно умерли бы, потому что Нинг Тао использовал на них Небесную Игольную Злую Болезнь.

У этих двух вооруженных людей на теле более тысячи очков злых помыслов и грехов, а диагноз, приведенный в Бамбуковой книге счетов, заключается в том, что злые дела слишком многочисленны, чтобы упоминать о них, и оба требуют смерти, чтобы искупить их грехи. Нинг Тао заработал от них более двух тысяч шестисот злых помыслов и грехов, и на этот раз забастовка считалась большим урожаем.

Однако он нисколько не пожалел о том, что убил убийц-боевиков на месте и не заработал на них злых мыслей и грехов, потому что в горшке добра и зла уже было слишком много злых мыслей и грехов, и чтобы заработать злые мысли и грехи, я боюсь, что все, что вышло из горшка добра и зла, было черное дыхание зла, олицетворяющее злые мысли и грехи. На данном этапе ему нужны добрые мысли и заслуги, чтобы поддерживать баланс между добром и злом.

В ярком лунном свете электрический автомобиль Tien Dao стремительно двинулся к границе Гунде.

Нажми, нажми, нажми.............

Цзян Хао и Цин погнались за картофельными чипсами.

"Эта моя - со вкусом барбекю, где за тобой гонится Цин?"

"Моя - со вкусом помидоров".

"Я дам тебе свой вкус".

"Я тебе тоже дам попробовать".

Нажми, нажми, нажми.............

Похоже, они забыли кого-то очень важного, не так ли?

Нинг Тао сильно проглотил и похоронил голову, чтобы покататься.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0392 Глава племени блэкхорн.**

0392 Племя блэкхорн на день позже.

Ганд, Блэкхорн.

Африканский буйвол в панике бежал по лесу, несколько стрел торчали из спины, кровь из ран окрашивала спину и живот был красным.

Стадо туземцев кричало и гналось за ранеными африканскими буйволами. Они были голыми, их лица были выкрашены в цветочный зеленый цвет, и один за другим они выглядели злыми.

Ого!

Стрела отскочила от бабочки туземца и полетела к задним ногам буйвола.

Этот абориген отличается от других аборигенов тем, что его кожа желтая. Его лицо также было раскрашено не грязной масляной краской, а красным флагом с пятью золотыми пентаграммированными звездами.

Он Фан Ва Лам.

"Бей!" Фан Ва издал рев, взволнованно глядя на первую стрелу, которую он выстрелил.

Вектор стрелки повернулся и улетел позади буйвола, для того, чтобы поразить цель, понадобилось всего лишь чуть больше расстояния.

Внезапно, фигура вспыхнула сбоку, и вектор стрелы застрял в его груди. Человек схватил стрелу и не упал на землю.

Буйвол воспользовался возможностью сбежать.

Фан Хуа флуоресцентно посмотрел на фигуру с ошеломленным изумлением и замер на полминуты, прежде чем выпустить испуганный крик и поспешил вверх. Этот момент был наполнен напряжением, беспокойством, виной и даже страхом на его лице.

Потому что он стрелял в Нинг Тао.

Он попросил Нинг Тао о помощи в лечении вождя племени Черный Рог, но не ожидал, что Нинг Тао внезапно появится и даже ударит его стрелой. Сейчас его беспокоит не вопрос, может ли вождь племени Черный Рог иметь детей, а то, будет ли Нинг Тао застрелен им!

"Брат Флуоресцентный". Нин Тао внезапно открыл рот, чтобы поздороваться, и в углу его рта появился намек на улыбку: "То, как ты встречаешься и встречаешься, действительно особенное".

"Ты... в порядке?" Фан Хуа флуоресцентно подбежал ближе, нервно глядя на Нинг Тао.

Нин Тао опустил вектор стрелы на грудь и с улыбкой сказал: "Я поймал твой вектор стрелы, только так близко, что ты выстрелил в меня".

На самом деле, именно стрела попала ему в грудь и была заблокирована Небесными сокровищницами, он протянул руку и схватил падающую стрелу и притворился, что его подстрелили, используя этот способ, чтобы дать раненому буйволу время бежать.

Теперь, когда диких животных становится все меньше и меньше, убивая на одного меньше, и связанные с ними популяции находятся под угрозой уничтожения еще раз, спасение буйвола также является актом доброты.

Злые мысли и грехи в горшке добра и зла становились все тяжелее и тяжелее, и с каждым возделыванием на него воздействовали даосские умы, предвзятые ко злу. Тем не менее, если он делал добрые дела самостоятельно, его собственные накопленные хорошие qi может немного компенсировать эффекты. Однако из этого нет выхода, и это не долгосрочный план, потому что зло Ци, которое он поглотил из горшка добра и зла, было освобождено от тысяч очков злых мыслей и грехов, и он не мог сделать это доброе дело вовсе.

Кроме того, кантонская практика влияет не только на даосский ум, но и на его внутренний дан, который нельзя исправить, совершая добрые дела, а проблему можно решить только путем хранения большого количества добрых мыслей и заслуг в горшке добра и зла. Поэтому есть только один способ устранить первопричину, а именно - лечить пациентов, у которых есть хорошие мысли и заслуги. Это может показаться непонятным, но это механизм самоуравновешивания в клинике. Как врач Небесной Зарубежной Клиники, это определенно не будет работать, чтобы наказать только зло, но не добро. Его естественный посредник добра и зла, баланс добра и зла был основой его бытия.

Когда Нин Тао опустил стрелу, Фан Хуайлиу на этот раз произнес долгий вздох облегчения, когда он горько улыбнулся: "Старый брат Нин, ты действительно напугал меня до смерти, почему ты внезапно появился здесь"?

Нинг Тао сказал: "Я прилетел в Судан, а затем прилетел по суше, без стыковочного рейса в аэропорт Сэндс. У Гунда был прекрасный вид, и я хотел увидеть этот вид, так что я не связался с тобой и моей девушкой, и я забрел в Пуэнт-Нуар".

Он не мог сказать Фанату Ва Пушистому, что я проделал весь этот путь сюда на велосипеде, и он подумал, что если он скажет это, то Фанат Ва Пушистый наверняка подумает, что он шутит.

"Где невестка?" Фан Ва оглянулся.

Цин Чжуй и Цзян Хао вышли из-за двух деревьев, соответственно, упавшая фея, похожая на небесного потомка, и красавица, похожая на ледяную скульптуру. Изображение двух женщин, стоящих вместе, сделало флуоресценцию Фан-Ва и большую группу неопознанных охотников из числа коренного населения, стоящих за ним прямо глазами.

Нинг Тао кашлял.

Только тогда Фан Хуа Лум сорвался, и он подошел к Нин Тао и понизил голос: "Оба они твои подруги, да?"

Нинг Тао слегка кивнул.

Fan Hua Hua дал большие пальцы до Ning Tao, не скрывая зависть в его сердце. Для мужчины его уровня нет недостатка в женщинах, но он не может гоняться за такой великолепной красавицей, как Цин Чжоу и Цзян Хао.

Цзян Хао на самом деле не была такой красивой, как сейчас, но с тех пор, как она излечилась от демонской болезни в Небесной внешней клинике и превратилась в ледяного демона, ее образ и темперамент очень сильно изменились. Раньше у нее было несколько белых волос на голове, но теперь у нее их нет. Ни один из тех шрамов, которые она оставила после битвы, не остался, и это тоже были все изменения после того, как стал новым демоном.

Большая группа туземцев собралась вокруг и что-то проговорила и проговорила.

Аборигены сказали несколько слов, и аборигены отступили.

Нинг Тао любопытно сказал: "Брат Вах флуоресцентный, это то, что ты только что сказал по-французски?"

Да, официальный язык в Гундаме - французский, а родной язык - гундам, но этот язык унизителен", - сказал Ван Валь. Даже эти аборигены, когда говорят по-немецки, добавляют французские слова, иногда даже целые предложения по-французски".

Нин Тао сказал: "Отведи меня к шефу и переводи, пока мы общаемся".

Он путешествует раз в год, чтобы увидеть внешний мир. Мы с ним познакомились в Дубае и подружились. Он говорит на нескольких языках, хорошо владеет английским, а также владеет несколькими китайскими языками".

Нинг Тао улыбнулся: "Это было бы намного удобнее, пойдем и покажем мне твоего друга-орлика".

Во главе с группой туземцев и флуоресценции Fan Hua, трое из Ning Tao прошли через лес и пришли в долину.

Племя черногорнов находится посреди этой долины, с сотнями простых домов, одни деревянные, другие хижины построены из кустарниковых тростников и листьев. В центре племени стояло грибовидное здание, похожее на палатку, но более крупное, со стенами из камня и травяной крышей, аккуратно прочесанное. Это также самое атмосферное сооружение в племени Пуэнт-Нуар, и не надо гадать, что это резиденция вождя орла, а также центр политики и власти этого племени, эквивалентный царскому присутствию.

За племенем, в конце долины находится гора, не очень высокая, но очень крутая. На полпути вверх по горе находится естественная пещера в скале, из которой мчится вода подземной реки, образуя водопад с перепадом в сотни метров. Когда светит солнце, холодная вода подземной реки испаряется, горная вершина окутана белым паром, на водопаде появляется радуга, создавая общий вкус племени, как в сказочной стране.

Нин Тао двинулся в своем сердце и пробудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, и он был ошеломлен этим взглядом. Воздух в этом месте имел намек на бродячую ауру, источник которой находился в пещере на абсолютной стене той горной вершины.

"Брат Флуоресцентный, где источник этого водопада?" Нинг Тао спросила предварительно.

Фан Вах сказал во время своей прогулки: "Это подземная река в пещере, которая называется Вратами Ада, и эта подземная река также называется Рекой Подземного мира". Но этот водопад был крещен богом солнца и превратился в радужный водопад, который питал черного рогатого человека. И вот чернорогий осмелился пойти к водопаду искупаться, но не залезть в ту пещеру, и об этом мне рассказал начальник орла".

"Никто никогда не был?" У Нинг Тао было сильное любопытство по поводу той пещеры.

Жители племени Черный Рог уж точно не пойдут, потому что они думали, что, находясь рядом с этой пещерой, они будут прокляты из ада и принесут племени язвы и бедствия", - бегло сказал Фан Вах. Они также запрещают людям снаружи входить в пещеру, и кто подойдет к ней, тот нападет. Однажды экспедиция с Запада на самолете с парашютом спустилась на эту гору, а затем спустила веревку с вершины, чтобы исследовать пещеру, но никто из них не вышел живым".

Нин Тао снова посмотрел на пещеру на полпути вверх по горе и догадался, что если он вытащит чернильный камень "Поиск Земли", то он обязательно укажет на это место.

Фан Хуа бегло сказал: "Брат Нинг, ты не должен идти туда, хотя я не верю в проклятия, но это запрещенное место для чернокожих, если ты пойдешь, они нападут на тебя".

Нинг Тао засмеялся: "Я не настолько скучный, как пейзаж, просто любопытно спросить".

Войдите в племя, следуйте по грунтовой дороге, которая пересекает племя к центру, и, прежде чем добраться до грибовидного здания, на другой стороне дороги появляется большая группа людей. В начале сорока лет его вел чернокожий мужчина, который был толстым и носил тигровое пальто и ожерелье из костей на шее в жару. Он окружен группой племенных воинов, некоторые с примитивными луками и стрелами, некоторые с автоматами АК и старыми винтовками времен Второй мировой войны, с сильным запахом примитивного и современного принудительного слияния.

"Он главный орел племени Черный Рог", - сказал Фэн.

На самом деле, без введения Fan Hua Lum, Нин Тао также догадался, что ведущий чернокожий человек является орлом вождя, он последовал за Fan Hua Lum, чтобы приветствовать вверх.

Фан Хуа бегло сказал по-французски: "Шеф Орел, это мой друг, божественный врач из Китая, Нин Тао".

Самец орла взглянул на Нин Тао, и в китайском языке вспыхнула фраза: "Выгодно"!

Нин Тао взял инициативу в свои руки и протянул руку: "Хорошо, вождь Орла".

Однако вождь орлана-самец взял Нинга Тао за руку и обнял его: "Может ли грязь вылечить гнездо?".

Нинг Тао сказал: "Отвезите меня к себе домой, и я проведу осмотр". Твоя болезнь, маленькая проблема".

Я не знаю, что и вождь орла не слышал этого, но после того, как Нинг Тао сказал это, он отпустил Нинг Тао, наглотался, взял Нинг Тао за руку и направился к грибовидному зданию.

Фань Вах, который также собирался представить Нин Тао двух подружек шефа Сюн Иня, неловко пожал плечами и сказал Цин Чжуй и Цзян Хао: "Шеф Сюн Инь немного встревожен, пожалуйста, не обращайте внимания на двух младших братьев и сестер".

Слегка кивнув, Цинь Чжоу и Цзян Хао ушли со стороны Фань Хуару.

Фан Хуа флуоресцентно засмеялся и вздохнул: "Так высоко и могущественно".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0393 Желание короля контролировать**

0393 глава желание короля контролировать дом самца орла.

С первого взгляда Нинг Тао уже понял положение самца орла. Несмотря на то, что он может заниматься пешеходной работой, он не может выходить на свободу, потому что два его склада родились плохими. Это болезнь, которую ни одна больница в мире не может вылечить.

Результаты, приведенные Дан после бухгалтерской книги, Бамбуковое Брифинг, специально для бесплодия, и может сделать сперму сдутого мешка, пустого гнезда и яйца, как мужчины, так и женщины могут забеременеть один раз, если они возьмут Дан. Поэтому врожденная бесплодие самца орла, Нин Тао нужно было только дать ему бутик Chun Sheng Dan.

Тем не менее, после постановки диагноза, Нин Тао бороздил брови и сказал по-английски: "Главный орёл, ваша болезнь беспокоит, я могу вылечить вас, но мне нужно много лекарственных трав, чтобы сделать медицину, если вы можете предоставить эти травы, я могу вылечить вас".

Самец ястреба был взволнован и также сказал по-английски: "Правда? Скажи мне быстро, какие травы тебе нужны?"

Нин Тао сказал: "Я напишу тебе список, а ты просто следуй за травами в списке и подготовь их".

Самец орла сказал: "Пожалуйста, попробуйте описать название и форму растения, и соответствующие характеристики, я не могу прочитать название ваших китайских лекарственных трав". Если вы сможете хорошо описать это, я попрошу своих людей найти растения или фрукты".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я обязательно опишу это четко. Мне нужен день, и я вернусь к тебе в это время завтра и дам тебе список".

Шеф Орел сказал: "Я попросил кое-кого подготовить место для вас, вы наш почетный гость и должны остаться в доме, благословенном Богом Солнца, я попрошу кого-нибудь отвезти вас туда".

Нинг Тао встал и сказал: "Спасибо, я пойду подготовлю список, где я остановился".

Вождь орла-самец хлопнул в ладоши, и два воина племени с автоматами АК вошли в дверь и встали рядом с Нинг Тао.

Нин Тао на мгновение замерз, а послесвечение в углу его глаз также наблюдал за вождем орла.

Углы рта вождя орла с любопытной улыбкой выплыли наружу.

Нин Тао проследил за двумя воинами племени, темно говоря в сердце: "Этот парень собирается посадить меня под домашний арест"? Или есть какой-то другой мотив?"

Тем не менее, даже если у этого вождя орла были другие мотивы, он не держал в глазах вождя орла, или даже это племя в его глазах. И он, и Цинь Чжоу, и Цзян Хао обладали достаточной силой, чтобы разнести это место на части.

За дверью, когда Цин Чжуй и Цзян Хао увидели, что за Нин Тао идут два толкающих оружие племенных воина, лица двух женщин мгновенно изменились. Цинь Чжоу повесил на руки свои чрезвычайно ядовитые и острые змеиные когти, готовые высвободиться в любой момент. Тело Цзян Хао, с другой стороны, был наполнен холодным воздухом, и влажность вокруг его тела внезапно увеличилась, угрожая заморозить человека в ледяной скульптуры в любой момент.

Нин Тао, однако, покачал головой и поручил Цин Чжуй и Цзян Хао не делать никаких опрометчивых ходов.

Только после этого Цин Чжуй и Цзян Хао закончили временное сражение.

Фан Ва был настолько смущен, что подошел к двери и громко сказал по-английски: "Шеф Орел, что ты имеешь в виду?".

Шеф Стаут сказал: "Друг мой, не пойми меня неправильно. Доктор Нинг - наш ценный гость, и я только защищаю его. Если он вылечит меня, я дам ему самый драгоценный подарок".

Нинг Тао сразу же понял, что это все еще ставит его под домашний арест. Орел вождь, не говоря, что будет, если исцелиться, уверен, что это никогда не будет драгоценным подарком, скорее всего, смертельной пули.

Флуоресценция Fan Hua была очень злой, и сказал что-то, Нин Тао сказал голосом: "Брат флуоресценции Hua, все в порядке, пусть они защитят меня, тогда тебе не придется беспокоиться".

"Но.................................................................................................................................................................................." Фан Хуа бегло хотел остановиться.

Нинг Тао улыбнулась: "Отвези меня куда-нибудь, чтобы я остался".

Самец вождя орла помахал рукой, и два воина племени с штурмовыми винтовками АК привели Нинг Тао в сторону водопада. Цзян Хао и Цинь Чжоу последовали его примеру. Фан Вах пытается следовать за ним, но его останавливает воин племени.

Так называемый дом, освященный Богом Солнца, находился чуть ниже этого водопада, каменный дом с дверьми и окнами и прочной конструкцией.

На самом деле это была не гостевая комната, а камера для тех, кто вломился в запретную страну. Если кто-то врывается в запретную землю водопада или намеревается подняться на водопад, чтобы исследовать пещеру, то племя черногорнов заточит злоумышленника в этот каменный дом, и вождь совершит обряд, после которого человек будет обезглавлен и брошен в бассейн под водопадом в качестве жертвоприношения воротам ада.

Нин Тао мог видеть только то, что это была клетка и не знал об обрядах, связанных с этим каменным домом.

Однако вождь орла не зашел слишком далеко и имел "кровать" из камней и досок в каменной хижине, с чистыми простынями и одеялами. Он даже попросил кого-нибудь приготовить тропические фрукты, а также бутылки с водой и чашки для питья.

Когда они прибыли в каменный дом, два воина племени с автоматами АК также не заперли Нинг Тао в каменном доме, как если бы они были пленниками, они просто стояли рядом с каменным домом и не вмешивались в деятельность Нинг Тао в пределах своей видимости.

Очевидно, все это было устроено "Орлиным вождем" пораньше.

Нин Тао вошёл в каменный дом для осмотра и ушёл, ведя Цин Чжуй и Цзян Хао к расположенному рядом водопаду. Бассейн был не очень большим, всего около ста квадратных футов, и вода была чистой, но не достаточно глубокой, чтобы видеть дно. Стоя рядом с прудом и глядя вниз, дно пруда было черным и внизу ничего не видно. Создается впечатление, что дно этого бассейна похоже на бездонную яму.

Все указывает на то, что это место необычное.

"Зачем терпеть этого шефа? Он явно держит нас под домашним арестом". Цзян Хао сказал.

Цинь Чжоу оглянулся на двух племенных воинов, стоявших рядом с каменным домом, и в его глазах промелькнул зеленый блеск: "Я хочу убить их".

Нинг Тао сказал: "Этот орел - вождь здесь, как король внутри феодальной династии. Он хочет вылечить свою болезнь и поэтому хочет держать меня под контролем. В его сердце не должно быть зла, по крайней мере, пока я не исцелю его. Если я не смогу вылечить его и разочаровать, он, боюсь, покажет злое лицо".

Цзян Хао сказал: "Он не может выносить детей, ты можешь его вылечить"?

Нинг Тао засмеялся: "Я хочу вылечить его, один эликсир подойдет". Я собирался остаться еще на несколько дней и подняться и проверить. Внутри была освобождена аура, и я считаю, что там должны быть сокровища. Кроме того, вождь хотел, чтобы я исцелил его, и я хотел сделать из него состояние в духовном материале. Я дам ему список и скажу, чтобы он выбрал мое лекарство".

По этой причине он прекрасно знал, что даже находясь под домашним арестом, он не подвергся нападению, и Вождь Орел хотел контролировать его, а также хотел заработать духовный материал от Вождя Орла. Вот почему проблемы, которые можно было решить только одним эликсиром, стали такими сложными.

"Так что, к счастью, ты вовремя остановил нас с Цинь Чжуем, иначе мы бы тогда нанесли удар". Цзян Хао сказал.

Цинь Чжуй сказал: "Верно, я был так зол, мы ехали из Египта в Судан и из Судана в Гунд, и он сделал это с нами, и я хотел убить этого шейха-шамакаллита".

Женщины - эмоциональные существа, а гоблины еще более заметны в этом отношении.

Нин Тао протянул руку помощи и зажал ароматные плечи Цзян Хао и Цинь Чжоу и с улыбкой сказал: "Вы должны научиться контролировать свои эмоции, даосский ум должен быть стабильным, и это не способствует вашей практике, чтобы быть слишком импульсивным и использовать свои эмоции".

Цинь Чжуй вдруг вспомнил кое-что: "Я хочу принять ванну с очищающим тело Даном, брат Нин, ты сказал, что должен научить меня принимать ванну, ты не можешь обманывать".

Нин Тао постучал в сердце, наблюдая, как Цинь Чжоу впитывается и говорит ей, как впитываться, это должно быть очень интересный процесс.

Но не дожидаясь, пока он скажет "да", Цзян Хао сказал: "Ты пузырь, Тао дает указания, я буду учиться рядом".

Нинг Тао: ".........."

Цинь Чжоу: ".........."

Причина, по которой лампочка - это лампочка, заключается в том, что она светится и светит как днем, так и ночью, пока она находится под напряжением.

Ночь медленно спадала по мере того, как племя черногорога рано уходило во тьму из-за тени от вершин.

Внутри каменного дома Нинг Тао уже написал список, который должен был быть передан вождю орла-самец, и в верхней части этого списка были десятки материалов растительного духа. Все они были духовным материалом, необходимым ему для усовершенствования различных эликсиров, и он не ожидал, что вождь орла найдет их все для себя, но как только он найдет третий, он должен усмехнуться.

Весь день Цин Чжуй и Цзян Хао строили каменный дом. Они собрали из леса цветы и листья, которые, как им казалось, хорошо выглядели, а затем приклеили эти цветы, листовые ветви и ветви к стенам, и даже земля была покрыта листьями подорожника. Они также заблокировали окно без стекла банановыми листьями и виноградной лозой так, чтобы снаружи не было видно, а снаружи - изнутри.

Нин Тао убрал свою ручку и длинный список из более чем дюжины глав обычных рецептов, которые он выписывал. Он осмотрел каменные дома с 90-процентной зеленой зоной и почувствовал запах цветов.

Цинь Чжоу понизил голос и пришел к Нин Тао: "Идея хорошей сестры - собирать цветы и листья - всего лишь притворство, мы уже почувствовали окрестности".

Нинг Тао сказал: "Нашли что-нибудь?"

Цзян Хао подошел и прижал другое ухо Нин Тао: "Кроме двух охранников за дверью, в лесу есть несколько охранников, ведущих к главе горы водопада, их позиции не зафиксированы, но маршрут патрулирования зафиксирован, и они ущипнули единственную маленькую горную тропинку, ведущую к вершине".

Нинг Тао протянул руку и обхватил талию двух женщин, улыбаясь и говоря: "Молодец".

Ка-чау!

Правая рука Нинг Тао была заморожена льдом, а Цзян Хао был на правой стороне.

Цзян Хао - его женщина, но обнимать его нижнюю часть спины - результат этого, что это за женщина?

Цзян Хао вырвался из рук Нин Тао, шлёпая лед по руке Нин Тао, и кусок твёрдого льда упал на землю с хрустящим звуком.

Нин Тао горько смеялся и отпустил талию Цинь Чжоу.

Дверь каменного дома внезапно распахнулась, и в нее вошел охранник с автоматом АК, говоря по-французски: "Что случилось?".

Нин Тао не понял и не потрудился догадаться о смысле охранника, воспользовавшись сюрпризом охранника, когда он посмотрел на лед на земле, а иголку, воткнутую в затылок охраннику.

Прежде чем охранник смог отреагировать на происходящее, обе ноги упали на землю шлепком.

Нинг Тао вышел из дверного проема, и, не дожидаясь, пока другой охранник пошевелит глазами, Небесная Игла в руке проткнула его.

Другой охранник прислонился к каменной стене и сел на землю.

"Готово, поехали". Нинг Тао подошла к бассейну с водой под водопадом.

Цин Чжуй и Цзян Хао вышли из каменного дома и последовали за Нин Тао в сторону водопоя.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0394 Глава Таинственная пещера**

0394 Глава Таинственная пещера Ууш!

Тень от веревки прорвалась и погрузилась головой в вертикальную поверхность скалы почти на девяносто градусов. Нин Тао схватил конец веревки для сбора лекарств и сделал прыжок, и с одним движением ума, веревка для сбора лекарств быстро сократился и взял его летать к стене скалы. К тому времени, как он снова сделал паузу, человек был на вершине скалы в ста метрах над землей. Потом он пнул ногами и веревкой упал в дыру в скале.

В этом красота веревки для сбора лекарств, эксклюзивного заклинания владельца клиники на Небесах. С ним в руках не было скалы, к которой он не мог бы пойти, и не было духовного материала над скалой, который он не мог бы выбрать.

Нинг Тао стоял у входа в пещеру и смотрел в нее. Пещера была наполнена туманом воды, но он мог видеть только часть ее, и глубины были настолько темны, что он не мог видеть то, что было внутри. Пришел теневой ветер и выдул из пещеры, и даже он почувствовал холод.

Бряк!

Из каменной стены доносился стучащий звук.

Это Цзян Хао бросил камень, чтобы напомнить Нин Тао, что пришло время забрать их.

Нин Тао убрал свой взгляд и повернулся смотреть вниз на Цзян Хао и Цинь Чжоу, которые остались под скалой, прежде чем размахивать рукой и бросать веревку для сбора таблеток вниз.

Медицинская веревка застряла на земле, и камень разорвался на части и разбился во все стороны.

Цин Чжоу и Цзян Хао схватились за веревку для сбора лекарств, а Цзян Хао перетянул веревку. В конце концов, с высотой более ста метров и темнотой, она чувствовала, что Нин Тао не мог видеть ее и Цинь Чжоу ясно на всех. Верно также и то, что в этом случае, при отсутствии использования телескопа, Нин Тао до сих пор действительно не может четко видеть под преследованием Цин и Цзян Хао, но он почувствовал силу перетягивания Цзян Хао на веревке, он следовал и собрал веревку медицины.

Веревка для сбора лекарств быстро восстановилась в направлении руки Нин Тао, а Цин Чжуй и Цзян Хао взлетели вверх, как будто они ехали на ракете, а затем врезались головой в объятия Нин Тао.

Нин Тао протянул руки и обернул их вокруг талии Цзян Хао и Цинь Чжоу, помогая им снять инерционную силу со своего тела. На этот раз Цзян Хао не заморозил руку.

"Иди, давай зайдем внутрь и посмотрим." Нин Тао отпустил Цзян Хао и Цин преследует талию, собирая веревку, когда идет к пещере. После сбора веревки сбора лекарств, он положил веревку сбора лекарств в маленькую коробку медицины, а затем вытащил тактический фонарик из маленькой коробки медицины.

В глубине пещеры сиял снежный луч света, и зрение трех людей было ярким, и перед ними также отчетливо было видно окружение, скрытое во тьме.

Река земли, вытекающая из темных глубин, занимала третью часть дна пещеры, при этом самая широкая река была около десяти метров в ширину в самой широкой точке и пять-шесть метров в ширину в самой узкой точке. Воды реки Ди прозрачны и прозрачны, а через воду хорошо видны скалы и песчаные зерна в русле реки. Однако по мере того, как трио становилось все глубже и глубже, вода в грунтовой реке становилась все глубже и глубже, и постепенно камни и зерна песка в русле реки переставали быть заметными. Река также становится все шире и шире - от пяти или шести метров, сначала десяти до водохранилища в конце!

Ходячая земля по обеим сторонам реки Земля простирается влево и вправо, но местность становится все более сложной и труднодоступной для ходьбы.

"Налево или направо?" Идя к "водохранилищу", вытекающему из щели грунтовой реки, река хорошим голосом спросила.

"Не торопитесь, я сначала посмотрю, что скажет Ищущий Землю Ян". Нинг Тао присел на корточки, открыл маленький ящик для лекарств, вывез камень чернил для земляных исканий, а затем налил тридцать миллилитров чернил в камень чернил для земляных исканий. В поисках глиняного чернильного камня, чтобы сделать проводника, он укусил пальцы и нарисовал кровавый замок на каменной стене.

Эта пещера, как мы видели до сих пор, была еще и огромной карстовой пещерой со сложным рельефом, который невозможно было исследовать за один раз, и здесь была аура, которая подходила для обычных культиваторов и демонов, поэтому оставить здесь кровавый замок стало необходимым вариантом.

Нин Тао нарисовал кровавый замок, Цинь Чжоу изначально хотел сосать палец Нин Тао, но когда он увидел Цзян Хао, стоящего рядом с ним, он ярко подавил эту мысль снова.

Нин Тао засунул свой укушенный палец в речную воду реки Земля и промыл ее, и к тому времени, как он снова поднял ее, кровотечение прекратилось, рана быстро заживала и не оставляла шрамов.

Пульсации чернил поспешили на земном диске, и пульсации дрожали яростно.

Нинг Тао взволнованно сказал: "У этого места действительно есть сокровища!"

Цинь Чжоу взглянул на плиту для поиска земли: "Она указывает на середину водохранилища, я спущусь и исследую его". С тем, что она собиралась раздеться.

Нинг Тао оттянул ее назад: "Не будь импульсивной, давай обойдем и посмотрим, прежде чем принимать решение. Если спуститься туда поспешно, в случае, если под водой окажутся ожесточенные демоны, то это будет не очень опасно".

Цзян Хао сказал: "Да, сначала обойдите вокруг и посмотрите, что происходит, если мне нужно попасть в воду, я сначала заморожу воду, не нужно снимать одежду".

Цинь Чжоу: ".........."

Нин Тао передал тактический фонарик Цзян Хао для борьбы, и он вышел вперед с левой стороны, держа в руках чернильный камень для землеведения. Водохранилище было больше, чем предполагалось, и пещера, как и прежде, превратилась в эллиптическую форму. Пульсация чернил в чернильном камне по мере его углубления, пульсирующие стрелки постоянно отклоняются, всегда указывая в направлении, в котором они были изначально направлены.

Пройдя около километра или около того, труп внезапно появился среди кучи обломков. Одежда на теле обветшала почти до такой степени, что осталось совсем немного. Его плоть и кровь также были высушены на воздухе, превратив его в сухой труп с кожей и костями. Единственный волос, который достаточно хорошо сохранился, был белокурый блондин, который можно было увидеть с первого взгляда. Его размер также доказал это, он был высоким перед ним, по крайней мере метр девятый в высоту.

Цзян Хао сказал: "Может ли это быть членом западной экспедиции, которую сказал Фан Вах Лум?"

Нинг Тао сказал: "Скорее всего".

Трое подошли и обнаружили среди скал еще два ржавых баллона с кислородом, а также очки для подводного плавания и обувь лягушатников, но все они почти выветрились.

Оборудование указывало на темное замаскированное водохранилище, где на берегу только один член экспедиции, остальные нырнут под воду и не смогут подняться обратно?

Руки Цзян Хао обыскали тело сухого трупа, она оказалась скрепка с деньгами из оборванного кармана пальто, которое уже было гнилое до костей, она осторожно открыла его, внутри кучи гнилой бумаги, цветочные и зеленые.

"Это доллары, они должны быть американскими." Цзян Хао сказал, что она вытащила бумажки с гнилыми деньгами и, наконец, вытащила безделушку из скрепки для денег. Клэри взглянула на него и внезапно выбросила, как будто его прижали.

"Что это?" Цинь Чжоу любопытно спросил: "Как ты от него избавился?"

Лицо Цзян Хао было заполнено смущением: "Не спрашивай".

Это был презерватив.

Нин Тао сказал: "Только некоторые изменения и отсутствие идентификационной информации, что соответствует стилю компании Blackfire". Их агенты выходят на задание и не носят с собой ничего, что могло бы идентифицировать их личность".

Цзян Хао был перемещен, "агенты Черной пожарной компании, не те ли это те же самые люди, которые напали на Ботанический сад Черной биотехнологии? Как Блэкфайр узнал об этом месте и послал агента?"

Нин Тао сказал: "Я тоже не знаю, это просто догадка с моей стороны, может быть, и нет, может быть, да, но как бы то ни было, одно наверняка говорит о том, что эти люди определённо не простые".

Цинь Чжоу сказал: "Я спущусь к воде и посмотрю". Не дожидаясь выступления Цзян Хао, она добавила: "Я не буду снимать одежду".

Цзян Хуо был спокоен, с намеком на смущение на лице.

Нин Тао подумал на мгновение, после этого сказал: "Что Fan Hua флуоресцентно сказал, что группа людей пришла, ни один из них не вышел. Но здесь только одно тело, а остальные мертвы под водой, не так ли? Не думай спускаться туда какое-то время, в этом водохранилище определенно что-то есть. Чем драгоценнее сокровище, тем больше вероятность того, что его будет охранять что-то яростное".

Цинь Чжуй был немного подавлен: "Что тогда?"

Нинг Тао сказал: "Давай пойдем глубже и посмотрим, что произойдет."

Трое мужчин продолжили движение, следуя за краем водохранилища.

После некоторого расстояния, водохранилище медленно сужается, и Цзян Хао использовал свой тактический фонарик, чтобы добраться до скалы в конце. Скалистая стена похожа на ворота, отсекающие водохранилище, но это, очевидно, не ворота для воды, в ней много отверстий. Отверстия небольшие, а самые большие - всего полфута в диаметре. Если бы за ним была вода, она бы просочилась. Однако, с точки зрения диаметра этих отверстий, ни один человек, даже ребенок, не может просверлить их.

Цзян Хао переместил тактический фонарь на противоположную сторону водохранилища и с первого взгляда увидел скалистую стену на противоположной стороне и скалистую "дорогу" под ней, простирающуюся в направлении входа в пещеру.

"Это конец, там ничего нет". Цинь Чжуй внезапно сказал скучно: "Кажется, мы узнаем об этом, только если спустимся и посмотрим".

Нин Дао посмотрел на земле ищет чернильный камень в руке, рябь чернил в земле ищет чернильный камень по-прежнему указывает на центр водохранилища. У него немного болела голова, казалось, что только погрузившись на дно водохранилища, он мог узнать, какие сокровища здесь спрятаны, но ужасные легенды о племени Черный Рог и об умерших здесь экспедиционных командах заставили его снова задуматься. Тот факт, что Цинь Чжуй - змеиный демон и может нырять в грязную лужу, еще меньше беспокоит его, но ему неудобно позволять ей спускаться вниз и рисковать.

Нинг Тао оставил еще один кровавый замок на "воротах" в нижней части пещеры, прежде чем сказать: "Давайте вернемся с другой стороны и перейдем в положение, где тело соответствует".

Трое вернулись с другой стороны водохранилища, рельеф местности был все еще странный и каменистый, но не было ничего, кроме обычных камней. Поиски земли всегда фиксировались в направлении центра водохранилища, и чем ближе она подбиралась к центру водохранилища, тем сильнее становились пульсации.

Почти через полчаса трое прибыли в среднюю часть водохранилища, где Цзян Хао использовал воду и электричество эвкалиптового дерева, чтобы посветить на противоположную сторону, но не мог посветить на тело. Насколько можно судить по следам, это водохранилище в середине горы имеет периметр не менее трех километров и диаметр не менее 1,5 километров в среднем участке. На таком расстоянии тактический фонарь не мог светить на это тело.

"Брат Нинг, у тебя уже есть идея?" Цин преследовал, казалось бы, не мог дождаться, чтобы спуститься вниз и посмотреть, какие там были сокровища, а затем выкопал их для Нин Тао. Она всегда хотела лучшего для Нинг Тао, включая себя.

Нинг Тао сказал: "Позвольте мне передумать".

В этот момент с верхней части головы раздался внезапный звон.

Цзян Хао поспешно поднял свой тактический фонарик и засиял над пещерой.

Внезапно, черная тень рухнула, как темная туча.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0395 Глава 1 Сотрудничество с семьей**

0395 Глава A Сотрудничество семьи Это была черная, но белолицая летучая мышь, каждая размером с кулак, эта группа прижимала, по крайней мере, тысячу из них, чернота прижимала на большой площади, как темная туча! Но не их размер пугает людей, а их белые лица, с зелеными глазами размером с зеленую фасоль, которая сияет жутким, яростным светом. Они еще не набросились на них, но не могут дождаться, когда откроют рот, у которого длинные срезанные зубы, два в верхней части, два в нижней, и ряд тонких, заостренных зубов в середине, создающих впечатление, что у вампира рот!

Цинь Чжоу воскликнул в неверии: "Призрачная Летучая мышь! Это летучие мыши-призраки! Беги!"

Лицо Цзян Хао было настолько бледным от шока, что не было следов крови. Вскоре после того, как она стала новым демоном, в сочетании с врожденным страхом женщины перед этими отвратительными вещами, она вдруг увидела призрачных летучих мышей, которые были прижаты, как темные облака, и ее ноги были немного непослушными.

Это все еще зависит от человека, когда это важно.

Как только Нин Тао снял с себя небесные облачения, он поднял голову и закричал: "Быстро прячься!".

С грохотом развернулось Небесное Сокровищное Облачение, и хотя оно все еще было одеждой, его размер явно был в два раза больше, чем при ношении на Нинг Тао. Он упал, как брезент, на голову Цин Чжуй и Цзян Хао.

Только после этого Цин Чжуй и Цзян Хао сорвались и поспешили наклониться ближе к Нин Тао. Нин Тао обернул руки вокруг талии двух женщин, и с их телами близко друг к другу, лицом к лицу, становясь троицей.

Одежда Небесных Сокровищ упала и покрыла три. Нин Тао обнял Цин Ци и Цзян Хао и присел на корточки, облачения "Небесные сокровища" просто покрыли его и двух женщин.

Точно так же, как облачения небесных сокровищ прикрывали три, в облачения небесных сокровищ врезалась летучая мышь-призрак.

Из облачений Небесных Сокровищ вспыхнул комок духовного света, и сцена была похожа на дождь духовного света, спускающегося вниз.

Небесные сокровища одеяния не являются инвазивными, нож и пистолет не входят, но также может отрезать яд и зло, слабые заклинания, можно сказать, что сильнейшей обороны заклинания на данном этапе Нин Тао, даже эти призрачные летучие мыши не могут сломать. Летучая мышь-призрак врезалась в одеяния Небесных Сокровищ, и ни кусание ртом, ни царапание когтями не смогли сломать одеяния Небесных Сокровищ.

Тук-тук-тук.................

Плотный разбивающийся звук исходил из верхней части головы, звук, от которого дрожал скальп.

"Твоя одежда сломается?" Цзян Хао беспокоилась, до сих пор она все еще нервничала.

Нин Тао сломал пальцы, затем прижал руку к щели посередине колена Цзян Хао и скатился вниз.

Но, не дожидаясь, пока его рука дойдет до конца, прохлада на теле Цзян Хао усилилась.

Нин Тао поспешил сказать: "Успокойся, не шути, я просто хочу нарисовать кровяной замок, на случай, если мои одеяния не смогут устоять, я также могу открыть кровяной замок, чтобы забрать тебя обратно".

На этот раз настроение Цзян Хао только немного стабилизировалось, а холод на его теле был меньше.

Нин Тао нарисовал на камне кровавый замок, затем осторожно оттянул руку. Но, возможно, из-за напряжения его рука дотронулась до того места, где не должна была.

Ка-чау!

Рука Нинг Тао мгновенно застыла на месте, застряла в мгновение ока.

Цзян Хао уставился на Нин Тао и хотел сделать ему выговор, но почувствовал, что сейчас неподходящее время.

Хруст!

Нин Тао разбил лед на руке, а затем немного отступил назад, стараясь не вступать в физический контакт с Цин Чжоу и Цзян Хао.

"Цинь Чжоу, ты только что сказал, что эти летучие мыши - летучие мыши-призраки, что еще ты знаешь, скажи мне." Нин Тао отвлек внимание Цинь Чжоу и Цзян Хао, а также свое собственное.

Тук-тук-тук.................

Одежда Тянь Бао до сих пор звучала постоянно, но частота была значительно снижена.

Как раз под звук аварии Цин прогнал слова: "Раньше, до того как я встретил тебя, мне часто приходилось ходить в те холодные и темные пещеры с аурой, вероятно, во время правления императрицы Вдовствующей Цыси, моя сестра отправила меня в пещеру на острове в Тихом океане". Именно в этой пещере я столкнулся с летучими мышами-призраками, с ними очень трудно иметь дело, они питаются душами людей после того, как их кусают, и превращаются в ходячие трупы после того, как их кусают. Они летали быстро, обычные пули были бесполезны для них, они любили атаковать в группах, если определенное их количество, даже такое существо, как Бай Шенг был бы укушен до смерти. Мы с сестрой не посмели драться и сбежали из той пещеры. Они боялись дневного света и не гнались за нами".

Как раз тогда стучащий звук исчез.

Однако Нин Тао все еще был погружен в описание Цин Чжуй, и он вспомнил о трансцендентном существе, существовавшем в мире кино и телевидения, - вампире.

После того, как ее укусила летучая мышь-призрак, она превращается в ходячий труп, так может ли в этом мире действительно быть вампир?

Цинь Чжоу продолжил: "Моя сестра сказала, что летучая мышь-призрак также является духовным материалом, который может усовершенствовать дан, а также может усовершенствовать оружие, но я не уверен, какой именно дан и какое именно оружие нужно усовершенствовать". Сестра может знать, и когда мы вернемся, я попрошу ее уйти."

Нинг Тао сказал: "Давайте поговорим об этом сзади, снаружи тихо, я подниму его и посмотрю, вы, ребята, не ведите себя необдуманно".

Цин Чжуй и Цзян Хао кивнули одновременно.

Нин Тао аккуратно поднял один из уголков Небесного Сокровища, а затем зондировал, чтобы посмотреть. Все эти призрачные летучие мыши исчезли, вероятно, как раз в тот момент, когда Цинь Чжоу говорил о том, что она пережила. Над пещерой было темно, и призрачных летучих мышей не было видно.

Нин Тао пробудил глаза к состоянию перископа, размышляя о том, что пока что-то живое будет иметь предыдущее погодное поле, он сможет видеть. Однако, он ничего не видел.

Нинг Тао встал, и Небесное Сокровищное облачение было поднято им.

Цин Чжуй и Цзян Хао нервно посмотрели на вершину пещеры, а Цзян Хао все еще держал в руках тактический фонарик, чтобы засиять. Однако луч света попадал только на обычные каменные сталактиты, странной формы, даже не на летучую мышь-призрак. Создается впечатление, что то, что вы только что пережили, является иллюзией, что призрак летучей мыши или что-то в этом роде не существует.

Нин Тао снова надел "Небесные сокровища", и он вернулся к своим первоначальным размерам, просто очень лестная ветровка с капюшоном.

"Странно, куда делись эти призрачные летучие мыши?" Цин гнался за любопытным туннелем.

На этот вопрос Нин Тао тоже не смог ответить, он посмотрел на поверхность воды Ву Бо и в конце концов принял решение: "Ладно, все зависит от тебя".

Цзян Хао кивнул и подошел к водохранилищу. Между прогулками, сильный прохлад был выпущен из ее тела, и прежде чем она могла войти в контакт с водой, признаки мороза появились в водах рядом с ней, образуя тонкий слой льда и быстро распространяется вперед в размахе.

Цинь Чжуй воскликнул: "Это потрясающе!"

Тем не менее, Нин Тао горько улыбнулся, демоническая сила Цзян Хао была действительно мощной, но за этой мощной силой была кровавая история его.

Цзян Хао подошел к краю водохранилища и вышел одной ногой. Ее ноги даже не касались поверхности воды, когда кромка воды начала быстро конденсироваться. К тому времени, как ее лапы приземлились, она стояла на огромном куске льда. Она продолжала свой путь, твердый лед вокруг ее тела быстро расширяется в более широкие воды.

"Вперед, давайте пройдем". Нин Тао сказал, а затем привел Цин Чжуй, чтобы выйти на замерзшую воду, а также, но держался на определенном расстоянии от Цзян Хао.

Цзян Хао шаг за шагом шёл вперёд, вначале всё ещё шёл гладко, но с потреблением демонической силы, её шаги стали тяжёлыми и даже показали некоторые признаки дрожания. Чем сильнее были ее способности, тем больше энергии она потребляла, но она была только новым демоном, который только что вступил в профессию, и ее выращивание еще не было высоким. Она хотела заморозить весь резервуар, что было очевидно нереально.

Нинг Тао с беспокойством сказал: "Ты в порядке? Никогда не принуждай".

Цинь Чжуй также сказал: "Вот оно, это уже близко к центру".

Клэри достала из кармана маленький фарфоровый флакон, откупорила его, налила одну из таблеток в рот и проглотила его щелчком шеи.

Это было третье издание "Искателя предков Дэна", которое Нинг Тао подарил ей.

"А-" несколько секунд спустя, Цзян Хао выпустил гневный рев, и вся пещера жужжала от ее тряски, а в остальном спокойные воды качались с ее ревом, толкая слой за слоем в воды, которые еще не были заморожены.

ЩЕЛЧОК................

По мере бешеного высвобождения демонической силы площадь замерзшей зоны водохранилища становилась все шире и шире.

Цзян Хао бежал вперед, как сумасшедший, звук жареной фасоли лопнул из ее тела, и в разгар этого жуткого звука, ее мышцы быстро выпуклые, ее кости становились все толще и толще, и одежда на ее теле были также подпрыгнуты открытыми и порваны в серии насильственных изменений!

"Потрясающе!" Цинь Чжуй снова вздохнул в восхищении.

Цзян Хао обладала способностью к запечатыванию льда, чего было достаточно, чтобы удивить ее и заставить завидовать, а теперь, когда Цзян Хао даже встряхнула себя в женскую ваджру, она стала еще более завистливой.

Нин Тао слегка ударил по затылку Цинь Чжоу: "Не будь крутым, следуй за мной!"

Только после этого Цинь Чжоу отступил и последовал за Нин Тао в сторону Цзян Хао.

Весь резервуар был заморожен Цзян Хао, но демоническая сила, которая вспыхнула из-за Искателя Предков Дэна еще не были освобождены чисто, так что она внезапно прыгнул вверх, а затем взорвал ее кулак на поверхность льда.

Бряк!

На льду появился большой кратер, а линия трещин распространилась во все стороны.

С этим ударом, единственный кусочек тряпки на ее теле также улетел в аварии, и изображение не могло выдержать, чтобы смотреть на нее прямо, но это привело к тому, что пара глаз не могли моргнуть.

Цзян Хао вскочил снова, ее ноги вместе, и весь человек был заколот, как копье в большую яму на льду, ее пара увеличенных нефритовых ног быть копьем наконечником копья!

Бряк!

Произошёл ещё один громкий взрыв, поверхность льда раскололась, и всё её тело погрузилось в лед. Демоническая сила, которая вспыхнула из-за Искателя Предков Дэна, была потреблена чисто, и ее тело быстро сократилось. К тому времени, как Нин Тао и Цин побежали за ней к краю огромной ледяной ямы, которая была взорвана ею, она восстановила свой нормальный размер, и ярость в сердце исчезла, когда она сгрудилась в ледяной яме и закричала: "Не подходите, не смотрите"!

Однако Нинг Тао уже прыгнула вниз, расстегнула небесные одеяния и натянула их на свое тело, затем понесла и прыгнула вверх по ледяной яме.

"Что... ты... видел?" Нин Тао сказал застенчиво и сердито, когда опускал Цзян Хао.

Нинг Тао сказал: "Я ничего не видел".

Цзян Хао слегка ворчал: "Говоря глупости с открытыми глазами, повернувшись назад, ты должен сплести ткань для духовного материала и сделать набор одежды, который не продержится долго".

"Хорошо, я вяжу для тебя, когда вернусь." Нинг Тао согласился за один вздох.

"Посмотри на меня!" Цинь Чжуй сказала, что когда она вскочила, ее ноги внезапно исчезли в воздухе, и появился огромный змеиный хвост голубого цвета, несущий огромное воздействие и безжалостно пронзающий дно ледяной ямы.

Бряк!

Хвост змеи промахнулся!

Однако это было только начало, так как Цин Чейсинг расправил руки и закрутил талию, хвост змеи зарылся вниз, как буровое долото.

Цзян Хао был ошарашен, когда впервые увидел форму Змеиного Демона Цин Чейсинга.

Демоническая сила была высвобождена и быстро просверлена в отверстие, а тело Цинь Чжоу становилось все меньше и меньше, и в конце концов, он даже потерял из виду.

Глаза Нин Тао внезапно переместились в сторону входа в пещеру: "Упс, мы забыли одну вещь".

Цзян Хао посмотрел на него: "Что?"

Нин Тао сказал: "Если вы заморозите этот водохранилище, разве этот водопад не прорвется?"

Цзян Хао на мгновение услышал в сторону, а затем сказал: "Это все еще правда, только сейчас я все еще слышу грохот воды, теперь я его не слышу".

Точно так же голос Цин Чейсинга внезапно поднялся снизу: "Вы, ребята, спускайтесь и посмотрите, что я нашёл!"

"Неважно, спускайся и посмотри, что будет!" Нинг Тао прыгнул продольно в прорубь, которую просверлил Цин Чейз.

Цзян Хао колебался и прыгнул за ним.

Широкие одеяния Небесных Сокровищ были сразу взорваны, неспособные смотреть на них прямо.

За пределами пещеры, последняя капля воды упала с выпуклой обнаженной скалы......

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0396 Преимущества и недостатки воды**

Глава 0396 Преимущества и недостатки Wishing Water Ning Tao расстегнул ноги и закрепил лед вместе с руками, используя трение ног и ладоней о лед, чтобы замедлить скольжение. Внизу он увидел Цинь Чжоу, стоящего на куске льда с протекающими под ней волнами воды, не зная, что она нашла.

Цин гонится за ледяной стеной, избегая попадания в скользящие Нин Тао и Цзян Хао.

В мгновение ока Нин Тао достиг дна пещеры, его руки и ноги дрожали одновременно, и он пришел к жесткой остановке в верхней части головы Цинь Чжоу.

Звук ветра и трения доносился с верхней части головы, и Нин Тао поспешно посмотрел вверх, чтобы увидеть, этот взгляд был ошеломлен, а зрачки расширены почти в 0,5 раза.

В той же позе, Цзян Хао не мог тормозить, и все пушечное ядро, как правило, попадало в тело Нин Тао.

Бряк!

Они разбились вместе на дне ледяной пещеры.

Ка-чау!

Дно ледяной пещеры разбилось вдребезги, и они упали вместе в ледяную холодную воду.

Вода под водохранилищем была холодной и пронзительной - подводная пещера. Цзян Хао заморозил все водохранилище, и естественно перекрыл течение темной реки, но вода в этой пещере не была заморожена, так как она находилась ниже дна водохранилища. Там был свет, проходящий под водой, слабый, но заметный в темноте.

Очевидно, что Цинь Чжоу обнаружил эту светящуюся пещеру, которая находилась под водохранилищем.

Внезапно ледяная темная речная вода автоматически уступила место и покинула тело Нинг Тао. Зрение, его тело было похоже на прозрачную "кислородную маску". Не только он, но и Цзян Хао, которого он держал в руках, был отделен от воды и покрыт его "кислородной маской".

Это было не то духовное энергетическое поле, которое он высвободил, которое поддерживало воду, это были небесные одеяния из сокровищ. В одеяния Tianbao нельзя вторгаться ни водой, ни огнем, и они очищают от огня и отталкивают воду. Когда он упал в воду, Небесные сокровищницы естественным образом оттолкнули воду.

Цзян Хао первоначально нервничала, но затем обнаружила, что она может дышать нормально, и ее тело не соприкасается с водой, она быстро успокоилась.

Нин Тао и Цзян Хао упали к пещере, где был свет, и облачения Небесных Сокровищ могли отталкивать воду, поэтому у них с Цзян Хао не было возможности одолжить свою силу. Это было похоже на плавание в космосе, и без бустера, веревки или чего-то еще, оно продолжалось и продолжалось до тех пор, пока не попадало в что-нибудь, чтобы остановиться.

Цин гнался головой в ледяное течение, и одним взмахом змеиного хвоста весь человек летал как рыба после Нин Тао и Цзян Хао. Нин Тао и Цзян Хао не упали намного дальше, она повернула глаза и догнала Нин Тао, протянув руку и схватившись за талию штанов Нин Тао. Клэри с удивлением обнаружила, что ее рука, захватившая талию штанов Нин Тао, отталкивала воду, но это была только одна из ее рук, остальная часть ее тела не отталкивала воду, ее тело все еще промокало в воде.

Тело Цзян Хао было способно отталкивать воду, и это было потому, что она была одета в небесные облачения Нин Тао, и если Нин Тао держал ее, то это было то же самое, что носить ту же самую одежду с ней.

Однако Цинь Чжоу был прирождённым змеиным демоном, и даже под грязевой лужей мог обмениваться Ци со змеиным духом, так что под водой это было ещё меньше проблем. Она развернула свой змеиный хвост, потянула за талию штанов Нин Тао и привела Нин Тао и Цзян Хао к светящемуся месту.

У семьи была хорошая модель сотрудничества, единственное, что немного смущало Нин Тао, это то, что Цин гнался за ним и дёргал его за талию брюк, и он не мог спрятать свою задницу. Клэри могла на самом деле потянуть его за руку или за ногу, но она решила потянуть за талию его штанов, и вот тут-то он и впал в депрессию.

Повернитесь и подойдите поближе к тому месту, где был выпущен свет.

Свет излучался из горизонтальной полости, за которой, казалось бы, было скрытое пространство.

Открытие пещеры было узким, и Цинь Чжоу наконец-то расстегнул штаны Нин Тао и толкнул талию. Нин Тао и Цзян Хао последовали за течением через светящееся отверстие пещеры, и она последовала близко сзади, с раскачиванием змеиного хвоста, также проходя через это узкое отверстие пещеры.

За устьем пещеры стоял бассейн с водой, а Нин Тао и Цзян Хао стояли на дне бассейна в ожидании, когда Цин будет преследовать их. Нин Тао обернул свои руки вокруг Цзян Хао, и под действием Небесного облачения в сокровище, оба его тела и Цзян Хао были отделены от воды. Теоретически, в своих облачениях Тьяньбао он мог исследовать глубокое море, даже всемирно известный 1034-метровый Марианский впадина, что не является проблемой. Даже на луне это возможно.

Цин гнался за своим пальцем вверх над верхней частью, где свет был еще более интенсивным. Очевидно, что источник света-джунгов, который видели посреди водохранилища, был там наверху, просто не знал, что светилось.

Нинг Тао сказал: "Давай поднимемся и посмотрим".

Протянув руку, Цинь Чжоу сломал руку Нин Тао и, перевернув змеиный хвост, вывел Нин Тао и Цзян Хао вверх по течению.

Нет никаких сомнений в преимуществах способности одеяний Тянь Бао резать воду, но недостатки также очевидны, то есть, негде заимствовать энергию в воде, это как быть в космосе, и нужно быть ведомым внешними силами, чтобы встать.

Это воронкообразный бассейн, который проходит грубо параллельно поверхности резервуара, образуя симметричную форму "U". Нин Тао, Цин Чжоу и Цзян Хао равны справа налево от слова "У".

Ничего себе!

Три головы поднялись на поверхность, и именно в этот момент семья замерла.

Это было место, похожее на сон.

Очевидно, что это пещера, но там есть деревья и трава, и рои светлячков, бросающихся в лес и через траву. В верхней части пещеры образовалась узкая трещина, и смутно виден рассеянный лунный свет, и даже линия темно-синего неба со сияющими звездами.

Аура здесь была настолько богата, что Нин Тао не нужно было будить глаза на состояние глядя, и он мог сделать вывод только по ясному весеннему запаху ауры, что он мог чувствовать запах через нос.

"Что это за место?" Цинь Чжуй не мог не пузыриться словами.

"Давай поднимемся и посмотрим". Нин Тао наступил на камень под ногами и подошел к водопою, где он шел, вода автоматически уступила место. Его собственным ощущением было то, что он ходил не по воде, а по замусоренной каменной дорожке в бассейне.

Без объятий Нин Тао тело Цзян Хао было промокло в воде, хотя на нем были облачения из Небесных Сокровищ. Она осторожно подошла к берегу, нажав одной рукой на подол одежды Тянь Бао, опасаясь, что она кончится.

Змеиный хвост Цинь Чжоу исчез, и она пошла к берегу, но остановилась, сделав два шага, наблюдая с недоумением, как Нин Тао и Цзян Хао вышли на берег.

Нинг Тао оглянулся на неё и любопытно сказал: "Ты всё ещё в воде? Поднимайся".

Цинь Чжоу неловко сказал: "Это... Брат Нин, ты можешь надеть штаны для меня?"

Цзян Хао демонизирована в женскую ваджру, чтобы поддержать порванное платье, она в состоянии змеиного демона, чтобы поддержать порванную юбку и брюки, если нет Цзян Хао здесь, ей все равно, все, что у нее есть, это Нин Тао, но Цзян Хао здесь она не застрахована от смущения и застенчивости.

Нин Тао горько засмеялся, и, снимая штаны, сказал: "Возвращайся, я также найду тебе подходящий духовный материал, ощипаю шелк и плету ткань, и сделаю тебе специальную пару штанов".

"Хмм!" Цинь Чжуй улыбнулся счастливо.

Нин Тао бросил штаны Тянь Бао в Цинь Чжоу, и от него осталась только пара трусиков и пара туфель.

Цин Чейз надел штаны из Небесного Сокровища под водой, а затем вышел на берег из бассейна. Вид семьи, идущей по направлению к лесному полю - один только с траншейным пальто, один только с парой трусиков, а другой с полуюбкой и большой парой брюк - был слишком велик, чтобы смотреть прямо на него.

В конце скалистого пляжа Танбиана, на краю леса, Нинг Тао внезапно остановился в своих следах.

В конце каменного пляжа есть дорога, которая идет в лес и вглубь.

"Здесь кто-то живет?" Цзян Хао указал на кусок земли и сказал: "Там ощипана трава".

Цинь Чжуй выплюнула длинный язык, который дёргался в пустоте, и через несколько секунд она убрала язык и сказала: "Это кто-то, он в лесу!".

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Вы, ребята, оставайтесь здесь первыми, я пойду внутрь и посмотрю".

Цзян Хао сказал: "Как это сработает? Люди, которые могут здесь жить, определенно не простые, они либо демоны, либо культиваторы, это не обязательно очень мощно сказать, это опасно для вас пойти в одиночку, мы пойдем с вами, или иметь смотрителя".

Нин Тао сказал: "Я не буду в опасности, поверь мне, оставайся здесь, я выйду к тебе позже и объясню тебе".

"Но......" Цзян Хао хотела что-то сказать, она все еще волновалась.

Нин Тао протянул руку и похлопал ее по плечу, улыбаясь: "Когда я когда-нибудь сражался в битве, в которой я не был уверен? Поверь мне, я не в опасности. Кроме того, если вы, ребята, так одеты, если вы действительно ссоритесь и Спринглайт разоблачен, то это не моя вина".

Цзян Хао несколько затаив дыхание дал Нин Тао пустой взгляд, Нин Тао даже сказал так, Цинь Чжуй также не сказал следовать, она больше не хорошо настаивать.

Нинг Тао ступил на тропинку в конце каменного пляжа и направился к лесу.

"Брат Нинг, будь осторожен и кричи, когда будешь драться." Цинь Чжуй сказал.

Нинг Тао кивнул и ускорил темп.

Цзян Хао хотел последовать за ней, но, увидев, что Цинь Чжуй не переехал, она тоже не смогла последовать за ней, она сказала несколько депрессивно: "Цинь Чжуй, ты не беспокоишься о нем?".

Цинь Чжоу сказал: "Волнуюсь".

"Тогда почему бы ему не взять нас с собой?" Цзян Хао сказал.

Цинь Чжуй сказал: "Я его демонический раб, небесная наложница, моя наложница должна слушать хозяина, я буду слушать все, что он скажет". Он сказал мне остаться, и я останусь".

Цзян Хао вздохнул: "Это феодальное мышление, тебе нужно передумать, мужчины и женщины равны, и......".

Цинь Чжоу прервал слова Цзян Хао, на его лице появилась сладкая улыбка: "Добрая сестра, ты превращаешься в женского мужчину, чтобы я снова увидел, мне нравится, как ты стал большим, Ин Мэй доминирует, брат Нин посмотрел дважды, я был загипнотизирован тобой, твоя задница была так велика в то время"!

Она очень тщательно сравнила формы.

Цзян Хао: "..........."

В лесу Нин Тао прошел сквозь ряд деревьев и в его поле зрения попала травяная хижина.

Серые покрытые травой крыши, коричневые каменные стены и забитые двери и окна, бамбуковый забор обвел сад вокруг травяной хижины. В этом саду была зеленая почва, небольшая площадь, дюжина или около того квадратов.

Это было духовное поле.

Ling Tian был посажен с дынями, овощами и фруктами, все это выглядело как нечто обычное. С такой обильной аурой, даже если вы посадите огурец, вы, вероятно, соберете кучу нефритовых огурцов и других огурцов, содержащих спирт.

Если бы обычные земледельцы и демоны увидели такую территорию духовного поля, они бы определённо возбудились и рычали, но Нин Тао вообще не был возбуждён, потому что духовное поле, которое он построил в клинике за пределами неба, было в два раза больше, чем этот кусок духовной земли.

Нинг Тао подошел к воротам забора во дворе.

Комната внезапно засветилась.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0397 Глава Чен Пиндао**

0397 Глава Чен Пиндао Нин Тао толкнул открыть огороженную дверь двора и вошел внутрь, освещенный дом также открыл дверь в комнату.

В дверь вошел старик.

Четыре глаза.

Нин Тао внезапно потерял контроль над своими эмоциями и поспешил.

Старик поднял одну руку, сделал паузу и нервно сказал: "Успокойся! Позвольте мне объяснить..."

Есть своего рода встреча, где не нужно ничего искать, и не нужно усердно работать, чтобы это получить, а распространенная поговорка - я посмотрю, куда ты пойдешь!

Этот старик был никем другим, это был не кто иной, как Даосист Небесный Пес Чен Пинг Дао.

С тех пор, как он возглавил клинику "Небеса за пределами", Нин Тао ищет местонахождение Чена Пингдао, но Чен Пингдао, похоже, испарился из этого мира, не говоря уже о том, что нашел кого-то, и даже ни малейших новостей. Но неожиданно, во время этой поездки в Африку, пещерного приключения, я встретил его в такой уединенной пещере на небесах!

Это воссоединение было не только совпадением, но и провидением.

Гнев в сердце Нинг Тао пришел и ушел быстро. Только что, за пределами леса, прежде чем Цинь Чжуй смог выплюнуть язык, чтобы определить запах, он на самом деле уже знал, кто прячется в лесу. Поэтому он позволил Цзян Хао и Цинь Чжоу остаться за пределами леса и приехал сюда один.

У него не было ничего, кроме обиды на Чена Пиндао. Его возмутило то, что Чен Пинг Дао обманом завладел клиникой "Небесная Иностранная Клиника", а затем ускользнул, ничего не зная. В то время, даже если бы Чен Пинг Дао дал ему случайное указание, ему было бы не так трудно ходить по тонкому льду.

Тем не менее, именно Чен Пиндао начал свою культивационную карьеру. Если бы не Чен Пинг Дао, он все равно работал бы интерном в маленькой деревенской больнице. В будущем он мог бы влюбиться в сельскую девушку, жениться и завести детей, и провести всю свою жизнь в заурядности и бездействии. Это была совсем не та жизнь, которую он хотел, хотя клиника за пределами неба оказала на него большое давление, и он может быть разочарован, потому что не мог заплатить за клинику один месяц, но сейчас он предпочитает эту жизнь. Теперь, даже если бы клиника дала ему выбор, позволяющий ему вернуться к старым временам или продолжать быть хозяином клиники, он все равно выбрал бы клинику, а не посредственную, неуклюжую жизнь.

После короткого молчания Нин Тао вздохнул: "Забудь, я не раз думал, как победить тебя, когда снова тебя вижу, но когда я тебя вижу, я не могу сделать это снова".

Чен Пиндао засмеялся: "Разве этого не достаточно? У нас нет никаких претензий, зачем ты меня бьешь?"

Нинг Тао внезапно помахал рукой.

Чен Пингдао свистнул и прыгнул вверх, его фигура уже на крыше травяной хижины к тому времени, как он снова сделал паузу.

В той же ситуации, Доктор Культиватор, бороться нехорошо, но бежать за свою жизнь лучше одного.

Нин Тао протянул руку и погладил свои водянистые волосы, глядя на Чен Пинга, и сказал: "Как тебе удалось прожить более двух тысяч лет?".

Чен Пингдао не стыдился сказать: "Я человек, который по природе робкий и никогда не рискует, вы видите, я пришел сюда, чтобы скрыться от вас, это не проблема для меня, чтобы прожить еще две тысячи лет в этом месте".

Нин Тао сказал: "Спускайся, твое возделывание намного выше моего, ты так боишься, что я тебя ударю, не боишься, что над тобой будут смеяться"?

Чен Пингдао, однако, не собирался спускаться с крыши, и точно так же, как Нин Тао говорил, его глаза внезапно сместились в сторону леса, и его выражение вдруг занервничало: "Вы даже привели двух помощников!"

Также природный посредник между добром и злом, и бывший владелец Небесной внешней клиники, глаза Чена Пиндао смогли войти в состояние перископа и увидеть предыдущее поле погоды Цин Чжоу и Цзян Хао.

Нин Тао сказал: "Это мои женщины, я просто боюсь тебя, поэтому я позволил им остаться снаружи, спуститься, приятно поболтать, у меня есть кое-что, о чем тебя спросить".

Чен Пингдао подозрительно посмотрел на Нин Тао: "Ты поклялся, что не сделаешь этого?"

Нин Тао расправил руки, несколько затаив дыхание, сказав: "Я действительно убежден, чего ты боишься"?

Только тогда Чен Пиндао спрыгнул с крыши, но все равно держался на расстоянии от Нинг Тао.

Нин Тао подошел к каменному столу во дворе и сел на каменную скамейку рядом с ним, затем указал на сиденье напротив и сказал: "Сядь и поговори".

Чен Пиндао, однако, не подошел: "Все в порядке, ты сиди, я просто встану, что ты хочешь знать от меня?"

Нин Тао также не ожидал, что Чен Пиндао будет больше общаться с ним, как с нормальным человеком, он случайно спросил: "Как ты сюда попал?".

Чен Пингдао сказал: "Я живу уже более 2000 лет, этот мир не большой, какое место подходит для отшельничества, как я могу не знать? Когда Чжэн Хэ спустился на запад, я, как корабельный врач, на своем корабле снимался в роли корабельного врача, а позже случайно приехал в Африку и открыл для себя это место. Я оставил кровавые замки и пришел, когда у меня было время посадить деревья и цветы, и эта травяная хижина, видите ли, мне понадобилось семьдесят лет, чтобы ее построить".

Семьдесят лет, чтобы построить травяную хижину, это действительно лень, этот дом, если положить на китайской земле право собственности на дом истекло.

Чен Пингдао посмотрел на Нин Тао с прямым лицом: "Я приехал сюда жить в уединении после того, как передал тебе клинику, я не ожидал, что ты найдешь это место, как ты его нашел?".

Нин Тао сказал: "Я пришел сюда исцелить вождя и обнаружил, что из пещеры освободилась аура".

"Призрачные летучие мыши даже не укусили тебя до смерти?"

"Хочешь, чтобы меня укусила летучая мышь-призрак?"

"Ха!" Когда Нин Тао услышал это, он разозлился: "Ты обманом заставил меня подписать контракт с душой и унаследовать клинику, но ты просто ушел, я ничего не знаю, кроме как платить за аренду". Если бы мне не повезло, я боюсь, что уже был бы мертв, а у тебя хватает наглости претендовать на роль моего сводного хозяина!"

Чен Пингдао неловко улыбнулся: "Это... разве ты сейчас не жив и не здоров? Молодой человек вот-вот испытает немного, и я вижу, что ваши будущие достижения должны быть очень велики!".

Нин Тао сказал: "Забудь, я не ожидал встретить тебя здесь, и я не ожидал, что смогу с тобой рассчитаться. Давай не будем говорить о прошлом, скажи мне, был ли "Собачий штатив" твоим штативом в тот день?"

Чен Пингдао покачал головой: "Хотя меня называют Даосистом Небесным Псом, это не мой горшок, это горшок посредника между добром и злом в Древней Эре Линга". Я использовала его, чтобы усовершенствовать Дэна, но он не сработал хорошо. Я действительно часто использую Мэй Сян Дин, что Дин хорошо использовать, это также уточнение Дин добра и зла посредника в эпоху Древнего Линга".

"У добрых и злых посредников есть свой рафинирующий горшок?" Нинг Тао спрашивал.

"Но что?"

"Но я не уверен, вы же знаете, что она не модернизировалась с тех пор, как я получил клинику, она даже не на уровне рафинирования собственного горшка".

"Тебя никогда не модернизировали?"

"Улучшение" означает повышение арендной платы, глупый я, и я повышаю ее? Я усердно трудился, чтобы усовершенствовать таблетки, исцелять больных и спасать людей, наказывать нечестивых и проходить каждый день с большим трудом. Но несмотря на это, я причаливал пять раз, один раз на 200 лет, что составляет тысячу лет моей жизни. Иначе я был бы таким старческим?" Говоря об этом, Чен Пинг Дао внезапно разозлился: "Иногда я хочу, чтобы поджег клинику"!

"Как ты все это делаешь?" Нин Тао всегда удивлялся, как Чену Пингдао удалось довести клинику до краха.

Чен Пингдао горько смеялся: "Я ходил в поисках пациентов с добрыми мыслями о заслугах и злыми мыслями о грехах, но люди вообще в них не верили, а иногда и верили". Особенно злые, вы отрежете ему руки и ноги и убьете его, и он будет достаточно хорош, чтобы подписать?"

Нин Тао лучше знает Чена Пинг Дао, он не только ленивый и робкий, но и немного педантичный и не умеет быть гибким. Только представьте себе, если бы Чэнь Пин Дао также обратился за помощью к даосской паре вроде Цинь Чжуй, чтобы проложить путь для этих злых людей, то он не смог бы управлять Небесной внешней клиникой до точки коллапса.

"В этом мире все меньше и меньше хороших людей, все больше и больше злых людей, и трудно заработать деньги на клинику". Алхимия стоит денег, а клиники не зарабатывают. Я искал наследника в то же время, что и практикующий врач, и наконец-то нашел тебя. Я не в состоянии управлять клиникой, но ты...", похоже, беспокоишься о том, чтобы связаться с Нин Тао, Чен Пингдао последовал за ним и сменил тему, "Но при этом ты не дал клинике повышение, нынешняя арендная плата достигает четырехсот долларов?"

"Четыреста?"

"Две сотни за добро и зло - это не добро, не говоря уже о четырёх сотнях." Чен Пиндао выглядел уверенно.

Презрительный гул прозвучал из ноздрей Нинг Тао, "Четыреста? Теперь я звоню четыре тысячи в месяц за аренду".

"А?" У Чена Пиндао челюсть упала в шок.

Нинг Тао сказал вслух: "В дополнение к четырем тысячам арендных плат я также открыл двери библиотеки свитков искривления".

Чен Пингдао быстро подошел к каменному столу и с нетерпением сказал: "Быстро скажите мне, что внутри этих двух дверей сокровищницы?".

Нин Тао сказал без любопытства: "Почему я должен тебе говорить?"

Чен Пиндао замер на месте, он был взволнован в сердце, но Нин Тао не хотел говорить ему, он был очень стесняется спрашивать. В первый раз он встал Нин Тао, Нин Тао был еще студентом, ничего не знал, он даже пришел к выводу, что Нин Тао может прожить только месяц, но не думал, что Нин Тао не только модернизировал клинику до 4000 аренды в январе, но и открыл двери двух библиотек сценария свиток библиотеки, он пит-неудачник, кто имеет право спрашивать у людей?

Нин Тао засмеялся: "Однако, если вы скажете мне, как далеко эта клиника в конце концов будет модернизирована, я скажу вам, что в этих двух казначейских дверях, и даже смогу отвезти вас обратно в клинику".

Чен Пинг Дао поспешил помахать руками, услышав это: "Нет, нет, нет, забил меня до смерти, и я даже не войду в эту клинику снова. Однажды я солгала тебе, и на самом деле чувствую себя виноватой в своем сердце. Я не собираюсь врать тебе второй раз, когда ты спрашиваешь меня, как далеко эта клиника в конце концов зайдет, и я не знаю, потому что никто никогда этого не делал. К тому же, я не знаю, откуда он взялся, так что не задавай мне этот вопрос".

"Знаете ли вы происхождение разбитого штатива, чей это рафинирующий штатив?" Нинг Тао спрашивал.

Чен Пингдао сказал: "Я тоже не знаю, я практиковался с ним в танце, и эффект тоже не очень хороший".

У Нинга Тао неописуемое чувство в сердце, и он на самом деле не знает, что сломанный штатив используется для ремонта волшебного гончарного штатива, и теперь кажется, что он будет управлять клиникой именно так, а не несправедливо.

"Тогда как ты стал собакой, что ты всегда должен знать, верно?" Нин Тао смотрел прямо на Чен Пингдао.

Дело не в переменах, дело в верхней части тела, - сказал Чен Пингдао. Дух вышел и вошёл в собаку, и я смог контролировать эту собаку. Но я уверен, что ты не приблизился к этому уровню, не так ли?"

Нин Тао кивнул головой, он только сейчас входил в Поднебесную сцену, в то время как Чен Пингдао говорил о сцене "Вне тела", между ними все еще была сцена "Младенец Юаня", он определенно не мог этого сделать.

Чен Пингдао улыбнулся довольно самодовольно, наконец-то восстановив лицо.

Нин Тао снова спросил: "Я сейчас только на стадии выносливости, насколько велик был твой Внутренний Дэн тогда, когда ты был на стадии выносливости?".

Чен Пинг Дао нежно погладил свою серебристо-белую бороду, он засмеялся, поднял правую руку, большой и указательный пальцы обведены шаром для пинг-понга размером с шарик, а затем сказал в старомодной манере: "Район Бу Кай, это настолько большой, вы находитесь на стадии энд-дан, насколько велик ваш внутренний дан"?

Нин Тао протянул руки и сравнил форму волейбольного мяча.

Чен Пингдао споткнулся и чуть не упал с каменной скамейки.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0398: Возвращение ямы**

Глава 0398 Вернуться в яму через несколько секунд.

"Это невозможно!" Настроение Чена Пиндао немного вышло из-под контроля.

Нинг Тао улыбнулся безвкусно: "Тогда можешь принять меня за шутку".

"Ты, наверное, шутишь!" Чен Пингдао сказал: "Ты знаешь, что такое Внутренний Дэн и что это значит?"

Нинг Тао покачал головой.

Чен Пингдао сказал: "Внутренний Дан является символом естественного союза земледельца с небом и землей, а размер Внутреннего Дана также подразумевает степень естественного союза с небом и землей". Степень естественного соединения Внутреннего Дана с небом и землей подразумевает также скорость, с которой совершается духовная сила, и чем больше Внутренний Дан, тем быстрее духовная сила совершается демоном или практикующим".

Современное слово - двигатель - пришло Нин Тао в голову.

Чем больше мощность двигателя, тем больше лошадиных сил у машины и тем быстрее она будет работать. Кроме того, чем больше внутренний дан, тем быстрее культиватор или демон будет практиковать свою духовную силу. Всё это время он не мог понять, почему его духовный force俢 был таким быстрым и быстрым, а теперь он нашёл причину.

Тем не менее, он был слишком ленив, чтобы доказать что-нибудь Чен Пинг Дао, который не мог видеть его внутреннего Дана тоже.

Но Чен Пингдао не знал, о чем Нин Тао думает в это время, и он напевал легкомысленно: "Не говорите, что это большой внутренний дан, который вы сравниваете, я, Чен Пингдао, прожил более двух тысяч лет и видел больше культиваторов и демонов, чем вы видели собак, я никогда не видел никого, чей внутренний дан имеет большой кулак". Что касается внутреннего дана, которым я был раньше, этого достаточно, чтобы войти в число гениев!"

Нин Тао сказал слабо: "Ничего страшного, я просто скажу это случайно, и тебе не стоит так волноваться". Позвольте мне задать вам еще один вопрос, на каком уровне формула производит младенца юаня?"

"Время открыть дан - это время рождения первенца, и разные люди, способ открыть дан - другой."

"Это я понимаю немного, просто мы отличаемся от обычных культиваторов и демонов, наши пути определенно отличаются, как ты тогда прописал Дэна?"

Я смутно помню день, когда император У из династии Хань начал войну против гуннов, и мы с собакой спали в куче соломы, а потом, естественно, открылись".

Нин Тао посмотрел Чену Пингдао "?" в оба глаза. Нет.

Чен Пингдао нахмурился: "Я люблю собачьи посвящения, иначе как я могу называть себя даосистом Тенгу"? Почему ты смотришь на меня таким взглядом?"

Нинг Тао засмеялся: "Не пойми меня неправильно, мне просто любопытно". Затем, после открытия Дана, появляется Младенец Юань, и как выглядит этот Младенец Юань?"

Чен Пиндао сказал: "Ты тот, кто ты есть, твой Младенец Юань - тот, кто ты есть". Он будет продолжать расти, и когда он вырастет до определенной точки, вы можете попытаться вытащить его из организма. Так что, в каком-то смысле, это еще и твоя мета. Но чтобы войти в тело собаки, как я, и быть под контролем, вы должны быть на этапе большой зрелости вашего младенца Юань и войти в вне тела стадии. Конечно, не все вне тела культиваторы и демоны способны достичь такого уровня, и для этого им по-прежнему нужны вспомогательные секретные техники".

Мозг Нинг Тао дёргался: "Какая секретная техника?"

Чен Пингдао погладил свою цветущую белую бороду: "Я пока оставлю эту, когда ты будешь культивировать в царстве вне тела, ты вернешься ко мне, и я обязательно научу тебя".

Нин Тао знал, что Чен Пиндао специально оставил эту руку, но и Чена Пиндао он не преследовал. По его мнению, когда он достигнет этого царства, он, безусловно, сможет получить соответствующие Тайные Законы от Доброго и Злого Трипода, так зачем же ему беспокоиться о том, какие Тайные Законы были у Чэнь Пиндао?

Подумав об этом, Нин Тао почувствовал, что больше не о чем спрашивать о Тяньцзянской внешней клинике. Когда Чен Пинг Дао руководил Небесной зарубежной клиникой, арендная плата в январе составляла всего лишь базовые двести добрых и злых сборов за клинику, и в течение двух тысяч лет не было никаких улучшений. Его сторона отвечала за Небесную внешнюю клинику, но всего за несколько месяцев она выросла до четырех тысяч арендных платежей в месяц, и он даже открыл двери казначейства, Чен Пингдао не так много знал о Небесной внешней клинике, как он, так что зачем спрашивать?

Если вы спросите еще раз, боюсь, что это Чен Пиндао спросит его.

Конечно, Нин Тао так много думал в своем сердце, что пришло время Чену Пингдао открыть рот: "Вы сказали, что клиника была модернизирована до четырех тысяч в месяц, что вы получили от штатива добра и зла? Что стоит за технологией культивирования новичков?"

Нинг Тао сказал: "Ты больше не владелец Небесной Внешней Клиники и не можешь практиковать свою духовную силу рядом с Добрым и Злым Триподом, так что какой смысл мне тебе говорить?".

Чен Пиндао засмеялся: "Ты прав, я не хочу тренироваться до такой степени, что мне придется столкнуться с катастрофой, поэтому я хочу жить комфортно". Сейчас я изучаю пермакультуру, что также является университетским вопросом, и если вы хотите задать что-то в этом отношении, просто спросите, я все знаю".

Нинг Тао был немного неразговорчив: "Мне только 20, что мне растить?"

Чен Пингдао сказал: "Тогда все будет хорошо, не торопись, и я не провожу тебя, и не приходи ко мне в будущем, если все будет хорошо".

Нин Тао, однако, сидел спокойно: "У меня есть еще один вопрос".

Чен Пинг Дао на мгновение нахмурился: "Ты человек с таким количеством вопросов, что еще ты хочешь задать"?

Нин Тао сказал: "Ты знаешь этого человека, Чжу Хонъюя?"

Чен Пингдао на мгновение замолчал и риторически спросил: "Почему ты спрашиваешь об этом?".

Нинг Тао сказал: "Это важно для меня".

Чен Пингдао покачал головой: "Я не знаю, ты иди".

Нин Тао все еще не ушел, он снял маленький сундук с лекарствами, который был натянут ему на спину, и положил его на каменный стол.

Угол рта Чена Пиндао нес на себе намек на презрение: "Вы действительно использовали эту сломанную коробку в качестве сундука для лекарств? В те времена я использовал коробки из палисандрового дерева, и как врач вы должны обращать внимание на ваш образ, этот образ, кто приходит к вам на лечение?".

Нин Тао сказал: "Я могу заработать четыре тысячи денег на диагностику добра и зла из этой разбитой коробки, как сундук с лекарствами, не так ли?"

Губы Чена Пиндао пошевелились, и он жестко проглотил слова, сказанные медициной. Ему самому было стыдно, что тот, кто с трудом зарабатывает двести в месяц, будет смеяться над тем, кто зарабатывает четыре тысячи в месяц на медицинские расходы.

Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами и взял из него маленький фарфоровый флакон, затем вылил на каменный стол третье издание "Поиск предков Дана".

Дэн Лайт и Дэн Ци мгновенно наполнили воздух.

Чен Пингдао схватил в руке Дэна, искавшего предков, и посмотрел на него, затем снова поднес его к ноздрям и понюхал его, прежде чем наконец спросить: "Что это за Дэн?".

Нин Тао посмотрел на Чена Пинга врасплох и сказал: "У тебя... нет никакой особой реакции"?

Чен Пингдао посмотрел на Нин Тао с послесвечением из угла глаз: "Это ваш Дан высокого качества, я думаю, что это может повысить духовную силу, я даже не взял его, как я могу реагировать?".

Очевидно, что у него не было аллергической реакции на предков Дана, иначе он опять контактировал с кожей и нюхал Дан Ци, если бы у него была аллергическая реакция, он был бы там уже давно.

Сердце Нинг Тао тайно сказало: "У этой штуки нет аллергической реакции, так в чем же причина этой аллергической реакции?"

Нин Тао вытащил Дэна Искателя Предков, первоначально желая, чтобы Чен Пингдао вступил в аллергическую реакцию Дэна Искателя Предков, а затем спросил его, не видел ли он женщину в красном цвете. Похоже, ему даже не пришлось об этом вспоминать.

Чен Пингдао поместил третье издание Ancestral Search Dan в маленький фарфоровый флакон и сказал: "Ты до сих пор не ответил мне, что это за эликсир".

Нин Тао укупорил бутылку, затем снова поместил маленький фарфоровый флакон в маленький сундук с лекарствами: "Он называется "Ищущий предков Дан", и легенда гласит, что это Бессмертное царство Бессмертного Дана".

Чен Пингдао фыркнул: "Как ты смеешь называть себя Бессмертным Даном даже за этот кусок дерьма, и ты не боишься шуток людей".

Нин Тао сказал, не подумав: "Я вижу, как твои глаза сейчас мерцают, ты должен знать характер Чу Хонъю, даже ты знаешь, что это за Дан, ты просто намеренно притворяешься, что не знаешь и не заботишься, так?"

Чен Пиндао встал: "Парень, я же ясно дал понять, не знаю, чего именно ты хочешь? Хочешь, чтобы я извинился перед твоим отъездом? Тогда я извинюсь перед тобой сейчас же!"

Нинг Тао помахал рукой: "Извинения не нужны, я точно знаю, что ты за человек". Ты солгал мне однажды и хочешь снова солгать мне? В этом случае я не буду заставлять тебя отвечать, ты расскажешь мне, что ты знаешь о Чжу Хунъюй и о Поиске Родателя Дана, а я расскажу тебе, что внутри двух дверей сокровищницы, которые я открыл. Тогда я уйду и больше никогда не приду сюда, чтобы побеспокоить тебя питанием".

Чен Пингдао молчал.

Нинг Тао встал и сказал: "Хорошо, тогда я ухожу".

С облегчением вздохнув, Чен Пингдао улыбнулся и сказал: "Помедленнее, не посылать".

Нин Тао сказал во время прогулки: "Пойду скажу даосистам из Царства Культивирования, что в Гундхей Пуэнте есть пещерное небо, где Доктор Культивирования владеет духовным полем с бесчисленным множеством духовных материалов". Я также могу нарисовать карты для заинтересованных людей и показать им, куда идти".

"Ты... подожди!"

Нин Тао повернулся к Чену Пингу и сказал: "Ты разобрался?"

Чэнь Пиндао сказал: "Говорю тебе, ты идешь к Мастеру Разрушителю Души в Секте Эмэй, она знает, что у нее в руке до сих пор кусочек черепа Чжу Хонъюй. Это секрет, и я обещал ей тогда, что никому не расскажу об этом, и когда ты пойдешь к ней, не говори, что это был я".

Уверен, как всегда.

Нинг Тао сказал: "Тогда что ты знаешь об Ищущем Предка Дэне?"

Чен Пинг Дао сказал: "Это называется "Поиск предка Дэна", и говорят, что это от руки некоего Великого Мастера Бессмертного Царства, но это определённо не хороший Дэн, это демонический Дэн, зловещая штука".

"Что такого зловещего?"

Чен Пингдао сказал: "Я не уверен, я, естественно, застенчиво отношусь к таким вещам, и стараюсь не прикасаться к ним так сильно, как могу. Я знала о Чу Хонъю, это было еще когда Мастер Леди Истребительница была маленькой девочкой и я спасла ей жизнь. Иногда я ходил в Секту Эмей в поисках духовных трав, и снова случайно столкнулся с возвращением раненой госпожи Эрсин, я лечил ее и случайно спросил, как она была ранена, потом она рассказала мне о Священной горе Западного царства, которая истребила демона и убила женщину по имени Чжу Хунъюй, она получила кусок черепа, который я видел своими зелеными глазами, но я не спрашивал об этом черепе".

Нин Тао вдруг вспомнил маленькую монашку, это было Сострадательное Сердце, с которым он познакомился на Блошином Рынке Культивирования Лю 18, разве она не была ученицей Эмейской Секты? Просто ищите ее!

Чен Пингдао сказал: "Я уже сказал, что нужно сказать, твоя очередь, что внутри этих двух дверей сокровищницы?"

Нинг Тао сказал: "Книга Священных Писаний, но без слов, я все еще работаю над ней, и еще есть заклинание ткачества".

Чен Пингдао посмотрел на Нин Тао, который был одет только в пару трусов, и замер на полсекунды, а потом вдруг засмеялся: "Ты меня чуть не обманул, ты даже пришел сюда, которому нужно было снять одежду, ты на самом деле сказал, что у тебя какое-то заклинание ткачества, ты лечишь невидимую ткань"?

Нинг Тао пожал плечами: "Ты ничего не сможешь сделать, если не поверишь мне".

Чен Пиндао сказал: "Иди, не приходи больше".

Нинг Тао подошел к двери и сказал: "Я покажу двум своим подружкам, прежде чем мы уйдем". Я нарисую здесь кровяной замок, и если вы сотрете мой кровяной замок, я сообщу миру, что у вас здесь есть духовное поле, духовный материал и аура".

"Ты......." Чен Пингдао указал на Нин Тао, дрожа от злости.

Нинг Тао обернулся и засмеялся: "Эта добыча, которая у тебя теперь есть, это все от меня, я даже не считал с тобой, когда ты меня обманул, я беру двух подружек на экскурсию, что не нравится?"

Чен Пингдао уставился на Нин Тао дрожащими губами, он уже был так зол, что не мог даже говорить.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0399: Пара "Захват сокровищ".**

Глава 0399 "Захват сокровищ - пара дверей удобства назад", "Дверь удобства назад". Когда они снова вернулись, оба Цин Чжуй и Цзян Хао переоделись. Цинь Чжоу все еще было длинным голубым платьем, моделью падшей феи. Цзян Хао, с другой стороны, футболка с короткими рукавами и парой джинсов и шорт, и его тело полно молодости и сексуальности, очевидно, сексуальная и горячая женщина, но с прохладой в костях, что заставляет людей не осмеливаться приблизиться.

Обе женщины носят сумки в руках, но вместо какой-то фирменной сумки типа LV, это сумка с марихуаной.

Семья из трех человек снова подошла к двери соломенной хижины в лесу, Чэнь Пиндао стоял во дворе с неприятным лицом, когда увидел мешок с марихуаной, который носили в руках Цин Чжуй и Цзян Хао, это лицо было настолько черным, что оно могло выжимать воду. Он тоже не просил, чтобы кто-то зашел внутрь, а просто смотрел.

Нин Тао сказал: "Старейшина Чен, что это за выражение? Разве нам не рады? Тогда мы вернемся".

Чен Пиндао не сказал ни слова.

Нин Тао вытащил свой мобильный телефон и сфотографировал: "Интересно, а не удивятся ли даосы в клубе "Культура", увидев такое место?"

Цзян Хао добавил: "Ты передашь его мне, я пошлю круг друзей, и мир удивится, что на земле есть такое место".

Чен Пингдао, где еще спокойно, а затем в сопровождении улыбающегося лица, быстро сообщил: "Ой, это братья Нин и двое младших братьев и сестер пришли, пожалуйста, входите, пожалуйста, входите". Я просто думал о вещах и не видел вас, ребята."

"Простите, простите." Нин Тао убрал свой мобильный телефон и провел Цин Чжуй и Цзян Хао через дверь.

Цинь Чжуй исполнил "Аве Мария": "Конкубина Цинь Чжуй, позвольте представить старейшину Чэнь".

Цзян Хао слегка задолжал своему телу и улыбнулся: "Здравствуйте, старейшина Чен, меня зовут Цзян Хао, приятно познакомиться".

Этикет отличается для женщин разного времени. На самом деле, нетрудно заметить с первой встречи приветствия, что две женщины не будут одной и той же концепции, в древности наложницы послушны, не только не будут вмешиваться в комнату хозяина, но и возьмут на себя инициативу найти подходящую тему для хозяина, надеясь, что хозяин выйдет замуж еще за нескольких. Не так с современной женщиной, с современной женщиной, которая хочет разделить свою любовь с другой женщиной? Поэтому Цзян Хао смог принять существование Цинь Чжуй, а также потому, что Цинь Чжуй был добр к Нин Тао до нее, что также считалось щедрым.

"Два младших брата и сестры - действительно небесные сказочные персонажи, такие красивые." Чэнь Пиндао произнес такие слова, но только бледно посмотрел на Цин Чжуя и Цзян Хао, которые вообще не интересовались женским сексом.

После нескольких минут светской беседы глаза Цзян Хао переместились на духовное поле Чэнь Пиндао и перешагнули с большим шагом: "Ой, что это за огурец, он выглядит таким шикарным!"

Цин пристально следил за ним: "Это белый нефритовый помидор? Выглядит так вкусно".

Чен Пингдао опустил лицо, на грани слез.

Нинг Тао вздохнул: "Женщины от природы обжорливы, эти двое в моем доме - гурманы, они без проблем едят дыни и фрукты, так?"

Чен Пиндао придуркал: "Нет проблем, если вы удалите эту фотографию!"

"Удалить, сейчас же". Нинг Тао взял телефон, чтобы удалить фотографию.

Цин Чжоу и Цзян Хао проплыли сквозь поле духов, собирая созревшие фрукты и бросая их в мешок. Когда он вернулся домой переодеться, Нин Тао кратко рассказал историю о себе и Чене Пиндао, когда Чен Пиндао был недобр, эти две женщины, естественно, не были с ним вежливы. Хотя эти обычные материалы из дыни и фруктовых спиртов были несопоставимы с этими первоклассными материалами из спиртов, их употребление все же имело свои преимущества. Особенно Цзян Хао, это было незадолго до того, как она стала новым демоном, и съесть больше этих дынь и фруктовых трав духа также улучшит ее телосложение и будет очень полезно в ее выращивании.

"Некоторые из этих дынь и фруктов созревают годами, некоторые даже больше, чем на десять лет, они все материалы для меня, чтобы усовершенствовать выращивание Дэн ах..." Глаза Чена Пиндао были влажными.

Нин Тао сменил тему: "Кстати, старейшина Чен, группа призрачных летучих мышей напала на нас перед приездом, но потом они исчезли, где они?".

Глаза Чена Пинг Дао вспыхнули, и он последовал: "Эта группа логова летучих мышей-призраков находится на вершине пещеры, там есть несколько щелей, чтобы войти, они являются основным материалом для очистки эликсира исцеления демонов".

"Цуй Демон Дэн?" Нинг Тао впервые услышал.

Чэнь Пиндао сказал: "Да, Цуй Демон Дан, Великая Династия Тан, когда ребенок Ли Шиминя был на троне, он был болен, я дал ему лечение, и я получил от него рецепт, это Цуй Демон Дан". Он сказал, что это дань от клана в западном регионе, и позже я исследовал ее и выяснил, что это был особый дан для закалки демонических тел. Как вы знаете, демонические духи могущественны, но их трудно контролировать. Если бы вы использовали Демон Культивирования, чтобы утолить его, это бы улучшило ситуацию. Кроме того, как демоны и земледельцы, как только они достигают демона младенческой стадии, они нуждаются в их телах, чтобы слиться с демоном младенца, чтобы стать великим, этот демон очищающий дан также может играть огромную роль".

Нин Тао смотрел на Чена Пингдао так, как будто он болтал свои слова о культивировании демона Дана, угол его рта всегда держал слабую улыбку.

"Хмм! Я вспомнил, что в логове летучей мыши было редкое сокровище, и я пробыл здесь сотни лет и видел несколько видений. Всякий раз, когда семь звезд подряд, пещера излучает странный свет, и тепло невыносимо". Чен Пиндао сказал, наблюдая за выражением Нин Тао.

"Что это за сокровище?" Нинг Тао был искренним.

Чен Пингдао сказал: "Я тоже не знаю, знаешь, я такой трусливый, как я мог пойти и сразиться с этой группой призрачных летучих мышей".

Нин Тао засмеялся: "Старейшина Чен, ты снова пытаешься обманом заманить меня в охоту за сокровищами, боюсь, ты будешь очень счастлив, если я умру в логове этой летучей мыши-призрака, да?"

Чен Пинг Дао был недоволен лицом: ''О чем ты говоришь? Я такой человек?"

Нин Тао сказал: "В то время ты обманом заставил меня принять Тяньцзинскую внешнюю клинику, но ты даже не дал мне трех- или двухдневной стажировки, и как только ты ушёл, боюсь, ты не ожидал, что я выживу до сегодняшнего дня".

Чен Пингдао посмотрел на Нин Тао: "Почему ты такой мелочный? Разве я не оставил записку?"

Нинг Тао сказал: "Ну, я тоже не буду с тобой сводить старые счёты. Как насчет этого, ты дашь мне формулу для того, что-что-ты-вы-были-угасающие-демоны Дэн, и я заберу свою женщину обратно".

"Договорились!" Чен Пингдао последовал за ним и снова закричал: "Два младших брата и сестры, идите сюда! Не выбирай!"

Цин Чжуй и Цзян Хао обменялись взглядами, и один из них выбрал другой огурец, прежде чем выйти из поля духа, мешки с марихуаной в руках не должны были сказать полные, но с менее чем половиной, безусловно, было.

Чен Пингдао вошел в дом, вытащил ящик из палисандрового дерева, открыл его и вручил Нин Тао кусок шкуры животного из него.

Нин Тао взял его в руку и посмотрел на него, кожа зверя не была простой, а содержимое было необычным, но он также положил его в свою маленькую коробку с лекарствами, не глядя на него внимательно.

Чен Пингдао с тревогой сказал: "Вы, ребята, поторопитесь, уже так поздно, я хочу спать, а вы идите обратно и отдохните".

Нин Тао почувствовал, что этого достаточно, и улыбнулся: "Тогда прощай, здесь ты хорошо заботишься о своем здоровье". В будущем, я вернусь к вам за советом по любым проблемам, с которыми столкнусь".

У Чена Пиндао было выражение, которое он ненавидел откусывать от Нин Тао: "Ты все еще здесь?"

Нин Тао сказал: "Разве ты не говорил, что не забудешь о секретном методе выхода Юань Шэня из организма так скоро после того, как я его настроил?".

Чен Пингдао ударил его по рту на месте.

"Ладно, поехали." Нинг Тао повернул, чтобы уйти.

"Увидимся, Сэнпай Чен". Цзян Хао сказал.

Чен Пингдао помахал рукой подряд: "Больше мы тебя не увидим, лучше бы нам никогда больше не видеться".

Нин Тао на самом деле не хотел спрашивать совета о секретном методе превращения Юань Шэня из тела в собаку, он просто хотел добавить немного блокировки в Чэнь Пиндао. Только что Чен Пинг Дао снова заманивал его в логово Призрачной Летучих мышей за сокровищами.

Однако, если бы Чен Пинг Дао не был предателем, он все равно был бы Ченом Пинг Дао?

В лесу открылась дверь, и трое из них вернулись в клинику.

В клинике Sky Outer Clinic был зеленый дым, и у Доброй и Злой Треноги были открыты глаза, но она не улыбалась и не сердилась, как та, что вернулась раньше.

Когда я спросил, был ли это Цинчай или Джангао, они спасли многих невинных мирных жителей на пути из султана в Гунде, спасти жизнь лучше, чем построить семиэтапную пагоду, не говоря уже о том, что они также принимали участие в спасении и лечении, а затем возвращали деньги и еду.

"Я вернусь и положу эти дыни в холодильник, или они сломаются." Цзян Хао сказал.

Нин Тао сказал: "Зачем нужно ставить холодильник, духовное поле в библиотеку каллиграфических свитков - это лучший холодильник, ты даёшь мне дыни и фрукты, я ставлю их в духовное поле, они не испортятся в течение десяти с половиной дней".

Цин Чжуй и Цзян Хао подарили мешок Нин Тао, а затем последовали за ним в библиотеку свитков варп-каллиграфии, чтобы посетить духовное поле Нин Тао. Дыни и плоды духовных трав, посаженных в духовном поле Чэнь Пиндао, заставили их завидовать, но, посмотрев на духовные травы, посаженные в духовном поле Нин Тао, они вдруг почувствовали, что духовное поле Чэнь Пиндао было ничем.

Нин Тао вытащил Духовный Материал дынь и плодов внутри двух мешков, поместив спелые в одно место, а те, которые не были полностью созрели, в одно место, при этом сказав: "Они особенно созрели, когда я вернусь, я вытащу семена и посажу их в нашем Духовном Поле, так что в будущем вы сможете часто употреблять в пищу дыни и плоды Духовного Материала".

Цинь Чжуй с радостью сказал: "Теперь я не боюсь идти в клинику, я прихожу сюда каждый день, чтобы позаботиться о ней, о воде и траве или о чем-то еще".

Цзян Хао сказал: "Я слышал, как он говорил о логове летучих мышей-призраков в духовном поле Чэнь Пиндао раньше, так что не уходите. В то время я хотел лишить его духовного материала, но когда я увидел, что ты все еще шутишь с ним, я сдержался".

Нинг Тао сказал: "Я знаю, что он думает, но формула, которую он дал для Культивирования Демона Дана, хороша для вас, ребята, и Летучая мышь-призрак является очень важным духовным материалом для усовершенствования Культивирования Демона Дана. Я разберусь с этим позже и решу, хочу я пойти посмотреть или нет. Вы, ребята, идите домой первыми, Фокс Сяо Цзи и Рычащий Небесный Пес всегда не успокаивают людей, и я почувствую облегчение, если вы останетесь дома".

Цинь Чжоу сказал: "Разве сестра и старейшина Инь не дома?"

Нин Тао сказал: "Твоя сестра и старейшина Инь, кто из них следит за семьей и детьми?".

Цинь Чжуй бледно улыбнулся: "Это правда, эта поездка в Африку удалила грехи из моего тела, и моя цель была достигнута, поэтому я останусь дома с моей хорошей сестрой, чтобы присмотреть за детьми".

Когда я увидела его в первый раз, я не смогла получить деньги, - сказала она.

Нин Тао отправил Цин Чжуя и Цзян Хао из клиники за пределы неба, затем открыл удобную дверь и вернулся в пещеру.

Пещера была молчалива, никаких призрачных летучих мышей не было видно.

Нин Тао вытащил тактический фонарик из маленького сундучка с лекарствами, включил его и засветил лучом вверх. На вершине пещеры было несколько трещин, но не было возможности увидеть, что внутри.

Бах, бах, бах...............................

Снаружи пещеры раздался внезапный звук ожесточенной стрельбы.

Что здесь происходит?

Нин Тао на мгновение замер, натянул ноги и бросился к входу в пещеру.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0400: Схождение богов**

Глава 0400 Небесный Бог сошел со льда в пещере, который еще не растаял, и водопад все еще находился в состоянии разбитого потока.

Стоя на краю водопада, Нинг Тао стоял высоко над водопадом и, взглянув на него, увидел большой костер, зажженный у бассейна водопада. Люди племени черногорнов сгрудились вокруг крика, голос странный, но со странной рифмой, которая казалась какой-то молитвой.

Под водопадом стояла большая группа племенных воинов, державших в руках штурмовые винтовки АК и старые винтовки времен Второй мировой войны, из рук которых только что доносился звук стрельбы.

Нин Тао выключил тактический фонарь, когда вышел, он мог видеть людей внизу, но люди внизу не могли его видеть. Ведь открытие пещеры было на высоте сотен метров над землей, и было еще темно.

Внезапно группа людей несла палку к костру.

Нин Тао пробудил способность глаза видеть, и его зрение мгновенно увеличилось, превратив людей внизу в красочный "фонарь". Свет в небе ничуть не усиливался, но для него он уже был ярким, как день внизу.

Но это был и этот взгляд, Нинг Тао был ошеломлен при виде.

К костру приносили палку, к которой привязывали человека, а не кого-то другого, и это был не кто иной, как Фань Хуа Инь.

Увидев флуоресценцию Fan Hua, Нинг Тао моментально понял, что происходит. Вождь орла еще не был исцелен от болезни, но радужный водопад, благословенный богом солнца, отломился. С другой стороны, охранники, охранявшие его, Чин Чжоу и Цзян Хао также были без сознания. Эта цепь событий, было вполне естественно, что Главный Орел винит в этом голову Фан Хуаксуана.

Бах, бах, бах!

Другой воин племени выстрелил в небо, а потом кто-то прокричал что-то на конголезском, перемежающемся с французским.

В сопровождении группы воинов племени, вождь орла пошел с большим шагом к костру. На нем было пальто из тигровой кожи, шляпа с перьями на голове и скипетр в руке, символизирующий власть. Очередь, кажется, состоит в том, чтобы принести какую-нибудь жертву.

"Что ты делаешь? Опустите меня!" Фан Ва кричал: "Шеф Игл, мы друзья, как ты можешь так со мной поступать?"

Шеф Стаут гневно сказал: "Друг"? Вы привели сюда трех лжецов, которые ворвались в запретную землю и оскорбили богов ада. Открой глаза и увидишь, Радужный Водопад сломан!"

"Какое отношение это имеет ко мне?" Фан Вах флуоресцентно пытался убедить шефа Орла: "Мой друг, успокойся, доктор Нинг вернётся, он не оставит меня, он вылечит тебя!"

Вождь орла-самец разбушевался: "Заткнись, ты мне не друг! И я не верю, что он может излечить меня от болезни моей, ибо ты обидел духов ада, и я сожгу тебя и принесу твою душу в жертву духам ада!".

Разговор между ними был на французском языке, на большом расстоянии, Нин Тао не мог слышать, и даже если он слышал это, он не мог слышать это отчетливо. Подобно тому, как Орлиный вождь приказал Фан Ва установить на костре, он оставил свое наблюдение и вытащил из небольшого сундучка с лекарствами рафинирующую баржу.

Нажав на спусковой крючок, пуля выстрелила в поверхность льда, твердый лед, блокировавший открытие пещеры, был немедленно сдут, от сильного удара вытекло большое количество воды.

Однако твердый лед внутри пещеры ничуть не пострадал, поэтому стрелять всеми рафинирующими пулями было бесполезно.

Тем не менее, Нин Тао не пытался таким образом восстановить водопад до его первоначального вида, он сам хотел привлечь внимание нижестоящих.

Конечно, звук бумов и течений воды притягивал к себе глаза всех жителей племени Черный Рог, но они все равно не могли видеть Нинг Тао.

Нин Тао просто включил тактический фонарик и засветил луч света на себя.

"Это он! Убей его!" Вождь Жеребца рычал.

Бах, бах, бах!

Прозвучали выстрелы, пуля свистнула и улетела в сторону Нинг Тао.

Нин Тао повернулся и натянул капюшон, и в этот момент каменная стена рядом с ним брызнула огнем, а упавшая пуля попала в стену и выбросилась куда-то еще. Его тело также было поражено в нескольких местах, но с Небесными Сокровищницами, защищающими его тело, он только немного почувствовал удары пуль и не получил ранений.

Племенные вооруженные люди быстро опустошили свои клипсы и были заняты их заменой.

Нин Тао повернулся, сияя тактическим фонариком в направлении, где орел вождь был, и вибрировал на английском языке, "Освободите моего друга сразу, и я буду делать вид, что ничего не случилось, и я все еще могу вылечить вас от вашей болезни". Но если ты навредишь моему другу, я убью тебя!"

Снизу раздался голос вождя орла: "Ты спускаешься первым! Ты спустишься сюда, а я отпущу твоего друга!"

Скалы под водопадом освещались лучами нескольких фонарей, среди которых были и более мощные батарейные фонари. Нинг Тао, который стоял на устье пещеры, также был освещен, и хотя он не мог ясно видеть свое лицо, он мог, по крайней мере, видеть свое тело.

Нин Тао убрал свой тактический фонарик, достал веревку для сбора лекарств и схватил ее за руку, затем сделал вертикальный прыжок в сторону бассейна под обрывом.

Из-под скалы раздался крик тревоги.

Какая разница между прыжком на сто метров и самоубийством?

Но так же, как сотни туземцев племени Черный Рог думали, что через несколько секунд Нинг Тао упадет на землю и упадет ему в лицо. Волной своей руки Нин Тао, который быстро падал, вылетел из руки и воткнул один конец веревки в каменную стену. Именно в этот момент его тело уклонилось от прямой нисходящей траектории, и он со свистом улетел в сторону костра на каменном полу пляжа.

Медицинская веревка была вырвана из каменной стены, и ее длина вернулась к норме.

В мгновение ока Нин Тао был в воздухе над головой вождя орла, сделав шаг в пустоту, его тело причудливо приостановился на мгновение, а затем приземлился слегка на стороне вождя орла.

По всему подбородку.

Шеф-самец орла смотрел на Нинг Тао широкими глазами, и эти глаза почти выпячивались из розетки.

Нинг Тао сказал: "А теперь отпустите моего друга".

Бах!

Пуля попала Нин Тао в спину.

Нинг Тао повернулся, но увидел, что это был воин племени, держащий в руках 38-милитровую привязную винтовку, который смотрел на Нинг Тао с дрожащим телом. Он указал на свой пистолет и сказал что-то, что заставило его голос дрожать от слишком большого напряжения.

В следующую секунду дуло пистолета опиралось на голову вождя орла.

"Нет, нет, нет... это его пистолет выстрелил." Шеф-самец орла внезапно напрягся: "Не надо, не стреляй".

Человек, который спрыгнул со стометровой скалы и получил пулю, даже не нахмурившись, не испугавшись!

Нин Тао холодно сказал: "Скажи своим людям опустить оружие, а мой друг, если он через минуту все еще будет на этой палке, я всажу пулю тебе в голову".

Шеф-самец орла последовал за ним, ревя: "Чего ты ждёшь? Брось пистолет! Опусти моего друга!"

Все воины племени положили оружие в руки на землю, и еще остались люди, которые пошли отвязывать Фань Хуайлиу от деревянной палки.

На самом деле это было целью Нинг Тао, чтобы спрыгнуть со скалы, если бы он осторожно схватился за веревку и соскользнул вниз, он никак не смог бы шокировать Племя Черных Рогов. Его прыжок был подобен богу, спускающемуся с небес!

Нинг Тао убрал свой пистолет.

Но вождь орла все еще нервничал, и его ноги подсознательно отвалились.

Фан Хуа флуоресцентно подошел к Нин Тао, натирая запястья, когда он шел. Он был привязан к деревянной палке, лицом к каменному пляжу, и не мог видеть небесного бога Нинг Тао, как прыжок. До сих пор он был в замешательстве, и первое, что он сказал Нин Тао, было: "Что случилось?".

Нин Тао сказал по-английски: "Ночью я встал, чтобы расслабиться и обнаружил, что охранник, который меня охранял, упал в обморок, и водопад сломался. Я нашел несколько следов, мои две жены пошли их отслеживать, и я поднялся к водопаду, чтобы посмотреть, что происходит, и обнаружил, что водохранилище наверху замерзло".

Это, на самом деле, было сказано вождю орла.

"Узел... лед?" Фан Вах флуоресцентно выглядел ошеломленным. Водохранилище в Гунде, Африка, было заморожено.

Нинг Тао больше не объяснял, он просто хотел дать орлану отступить, сказав это. Если шеф Игл не сойдет с этой ступеньки, он заберет Фан Ва отсюда. Если кто-нибудь осмелится остановиться или выстрелить, он сделает первый выстрел в "Орлиного вождя".

"Так что... так оно и есть, это должно быть Божьей волей!" Вождь орла-самец быстро отреагировал, взволнованно сказав: "Лед олицетворяет чистоту, а это значит, что Бог очистил врата ада, и все мы были благословлены Богом".

"Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу!"

"Ууууууууу..........."

Народ племени Черный Рог ворвался в фурункул, и они не знали, кто что пел, а потом все пели. Также вокруг костра танцевали люди, а затем к ним присоединялось все больше и больше людей. То, что началось с ожесточенной битвы умов, переходит в карнавальный режим.

Это Африка, и нет ничего важнее, чем пение и танцы.

Черноволосая девушка подошла к Нин Тао и Фан Хуалу, посмотрела на Нин Тао, затем на Фан Хуалу, затем протянула руку к Фан Хуалу.

Фан Хуа замер там, не зная, что делать, то хорошо, несколько минут назад он думал, что на этот раз он умрет, но теперь девушка, участвовавшая в его сожжении до смерти, попросила его потанцевать. Он переключил скорость и совершенно не мог адаптироваться.

Нин Тао засмеялся и сказал: "Брат Хуа Флуоресценс, давай, не отказывайся от доброты других". Ты только что пережил небольшой шок, и тебе тоже нужно расслабиться и отдохнуть".

Фан Хуа бегло пожимал плечами, когда он взглянул на пригласившую его чернокожую девушку и обнаружил, что на самом деле это красивая женщина с густыми губами и стройной задницей, поэтому он с радостью протянул руку.

Чернорогая девушка взяла Фан Ва Лума за руку и вошла в танцующую толпу.

Нин Тао стоял некоторое время, никто не подошел, чтобы пригласить его на танец, вместо этого шеф Сюн Инь продолжал смотреть на него странными глазами.

Нинг Тао подошел к "Орлиному вождю".

Шеф-самец орла снова отступил, очень нервный.

Нинг Тао сказал: "Почему ты так нервничаешь? Не забудь приготовить травы, которые я хочу, а завтра я тебя вылечу".

Вождь орла-самец только тогда с облегчением сказал: "Я обязательно приготовлю травы".

Нин Тао прошел мимо вождя орла и пришел в каменный дом, случайно сидя на камне и глядя на танцующего Fan Wah Lum.

Через несколько минут чернокожая девчонка с густыми губами и задницей вытащила Фан Ва Лума в лес.............

Если ты не умрешь, ты будешь благословлена красотой.

Нин Тао вздохнул, встал и вошел в каменный дом, закрыв рукой дверь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0401 Глава 0401 Кулак - это твердая правда.**

Глава 0401 Кулак - нелегкая истина Золотое утреннее солнце пролилось, и лес и долина проснулись. Прошлой ночью Нин Тао не спал в каменном доме, а вернулся в Тяньцзинскую внешнюю клинику, чтобы практиковать свою духовную энергию и изучать выращивание духовных трав.

Он также пытался прочитать третий стих вашей сутры: "Море страданий не имеет границ, и только утиные водоросли дрейфуют", но ситуация не улучшилась. С одной лишь мыслью его сердце будет чувствовать себя так, как будто все серое, и весь мир будет казаться утопленным в море воды. Он плавал в волнах ярости, темноты и одинокого страха, ощущение невыносимое.

Он придумал закон, что одно предложение Твоей Сутры труднее другого. Три предложения - это так тяжело, что я действительно не знаю, насколько тяжело будет после десяти или восьми предложений, или даже десятков или сотен. Однако невозможно также сказать, есть ли в Сутре восемь или десять стихов, или десятки или сотни стихов.

"Старый брат Нинг!" Голос Фан Ва прозвучал.

Нин Тао сдвинул глаза, в его глазах, Fan Hua флуоресцентно драпированные в золотом солнце утра к нему, уверенные глаза, устойчивые шаги, давая людям ощущение воздуха определения.

Нинг Тао также открыл рот, чтобы поздороваться: "Доброе утро, брат Ва Флуоресцент".

"Двое младших братьев и сестер уже вернулись?" Фан Хуа флуоресцентно подошел к Нин Тао и спросил.

Нинг Тао сказал: "Назад, опять ушел".

Фан Ва сказал врасплох: "Вернулся и ушел"?

"У них есть дела, не беспокойся о них". Нин Тао сказал, он мог только объяснить это таким образом, он не мог сказать Фан Хуарулиу, что я открыл дверь удобства и отправил Цин Чжуй и Цзян Хао обратно в северную столицу.

Фан Хуа флуоресцентно улыбнулся: "Я знаю, что оба младших брата и сестра - необыкновенные женщины, но в этой стране идет война, лучше быть осторожными".

Нин Тао сменил тему и улыбнулся: "Брат Хуа Флуоресцентный, ты хорошо провел время вчера вечером?".

Фан Хуа флуоресцентно замер на мгновение и неловко сказал: "Я знаю, о чем ты думаешь, но на самом деле все не так, как ты думаешь".

"На что это похоже?"

Фан Ва бегло пожимала плечами: "У нее сотовый телефон китайского производства, но она не может им пользоваться, и она привела меня к себе домой и попросила научить ее, как им пользоваться".

"И что потом?"

Фан Ва сказал: "Я останусь ненадолго, научу ее и уйду".

Нинг Тао: ".........."

Наверное, это серия "Приятные штаны" из "Приятного океана и росомахи".

Тем не менее, это было нормально, в конце концов, Fan Hua Fluu был человеком очень высокого уровня, он не будет делать ничего из характера с этой племенной девушкой.

"Я вернусь сегодня". Фан Хуа бегло сказал, что тема только что была настолько неловкой, что он не захотел больше говорить: "Когда ты вернешься?".

Нинг Тао сказал: "Я отвезу тебя в аэропорт, а потом вернусь, чтобы побаловать Шефа Орла".

Фан Хуа флуоресцентно понизил голос: "Почему бы вам не пойти со мной, события прошлой ночи показали мне ясно, что эта земля и люди в ней не стоят того, чтобы верить. Их мысли и привычки мы не можем понять, и было бы опасно для вас оставаться здесь в одиночестве. Если тебе сильно нужны эти травы, я придумаю другой способ достать их для тебя".

Нин Тао нежно обернул руки вокруг плеч Фан Хуа Лум и улыбнулся: "Этот орел - просто цыпочка на моем месте, он не может угрожать мне, у меня есть план, просто оставь меня в покое".

Фан Хуа флуоресцентно затих на мгновение, прежде чем сказать: "Я знаю, что ты не обычный человек, и у тебя есть сверхъестественная способность богов и привидений". Ну, я не собираюсь уговаривать тебя вернуться со мной, но не подбрось меня тоже, пусть меня заберет друг, и я благополучно доберусь до аэропорта, и мы просто попрощаемся здесь".

Нинг Тао кивнул.

Фан Хуа флуоресцентно ушел, и Нинг Тао также пришел в резиденцию вождя орла. Самец вождя орла уже ждал его вместе с десятками элитных воинов племени, все с оружием в руках. Нин Тао также увидел несколько духовных материалов, которые Фан Хуа флуоресцентно купил для него, которые были размещены на земле перед орлом вождя, все духовные материалы, необходимые для уточнения третьего издания Предков Поиск Дана.

Вождь орла-самец встал с улыбкой на лице и сказал по-английски: "Доктор Нин, я приготовил несколько трав, это все травы, которые вам нужны, когда вы меня вылечите?".

Нин Тао слабо сказал: "Шеф Игл, это травы, которые мой друг потратил пять миллионов, чтобы купить у вас, эти деньги - мои деньги, вы же не хотите отдать их мне в качестве денег на консультацию для этого лечения?".

Улыбка на лице шефа Стаута замерла на мгновение.

Фигура Нин Тао внезапно сдвинулась с места и с качанием достигла нескольких воинов племени. С волной правой руки, холодная аура вспыхнула. Он также остановился на следах у орла, и лезвие затмения в его руке было прикреплено к шее вождя орла, и одним рывком вождь орла пролил бы пять сантиметров крови!

Нажми, нажми, нажми.............

Несколько пистолетов, вырезанных лезвием затмения, вырвались из него.

Воздух в доме мгновенно замерз, а в комнате, полной воинов племени, даже не осмелились откусить от атмосферы.

На лбу самца вождя орла вспыхнул холодный пот, и его глаза пристально смотрели на скальпель, который был установлен на его шее, не осмеливаясь двигаться или говорить, опасаясь, что он спровоцирует Нинг Тао, и его голова упадет с его шеи.

Нин Тао холодно сказал: "Ненавижу, когда меня обманывают, эти травы мои, но ты даешь их мне как деньги на медицину". То, что я могу простить тебя за то, что случилось прошлой ночью, не означает, что я прощу тебя во второй раз. Я даю тебе последнее предупреждение, дай мне травы, которые мне нужны".

Мужской голос ястреба дрожал: "Я... я уже послал кого-то собирать травы, но на это нужно время, ты можешь лечить меня после того, как я наскребу травы".

Нинг Тао сказал: "Нет, я буду лечить тебя сейчас". Когда ваши люди соберут травы, вы положите их в комнату, где я живу, и я, естественно, вернусь за ними".

Вождь орла-самец нервно кивнул, не осмеливаясь ни на минуту подумать о том, чтобы пойти против Нинг Тао. Он не думал о том, сможет ли Нинг Тао вылечить его сейчас или нет, он просто хотел, чтобы Нинг Тао, чумной бог, покинул свое племя как можно скорее.

Нин Тао собрал лезвие Затмения, открыл маленький сундук с лекарством, вытащил таблетку Чун Шенг и вручил ее вождю орла: "Съешь ее, а потом иди к своей женщине, чтобы завести ребенка".

Вождь орла-самец на мгновение засомневался и, наконец, открыл рот и съел Chun Sheng Dan.

Нин Тао больше нечего было сказать, он поднял несколько духовных материалов на землю и подошел к двери.

Выражение вождя орла-самец оказалось странным, и мужчина встал: "Какое странное чувство... у меня... есть реакция!"

Нин Тао оглянулся на вождя орла: "Помни свое обещание мне, положи травы, которые ты выбрал, в тот каменный дом, и я вернусь за ними".

Самец ястреба посмотрел вниз на промежность и взволнованно сказал: "Я помню, не волнуйся, я сдержу свое обещание".

Нинг Тао покинул дом вождя орла и направился к каменному дому.

Он не хотел пугать вождя орла, но некоторые люди такие, они не хотят быть разумными, они предпочитают бить. Ты бьешь сильнее, чем они, и они слушают тебя во всем. Если твои кулаки слабее их, они будут ползать по твоей голове, чтобы посрать на тебя.

Возвращаясь в каменный дом, Нинг Тао непосредственно открыл дверь и вернулся в клинику.

Он вкратце обработал несколько Духовных Материалов, которые куклы привезли из племени Черный Рог, а затем убрал их. Только после каждого приобретения формулы Дэна "Поиск предков" он будет дорабатывать новую. Так как содержание dan cao постоянно увеличивается, количество необходимых духовных материалов также увеличивается, в то время как ранее использовавшиеся духовные материалы используются каждый раз, поэтому инвентаризация духовных материалов также важна. Он не хотел дорабатывать кучу обрывков Данского Предков, а затем добавлять к ним новый, и потом нужно было идти на большие расстояния, чтобы найти духовные материалы по предыдущему.

Разобравшись с духовным материалом, Нин Тао вытащил свой мобильный телефон и перевернул телефон Маленькой Монахини Сострадания. Он подумал об этом на мгновение, и в конце концов не набрал номер Цзы Синь, а вместо этого отправил смс-ку Цзы Синь: Здравствуйте, мастер Цзы Синь, это доктор Нин. Вы Emei Sect до сих пор есть сломанные артефакты, которые нуждаются в ремонте? Я могу предложить вам визит. На этот раз никакого духовного материала не требуется, просто посещение Учителя и визит к нему.

Он подождал несколько минут, прежде чем получил текстовое сообщение от Сострадания: "Здравствуйте, доктор Нинг, спасибо за то, что починили деревянную рыбу Мастера. Он также сказал, что посетит вас в Северной столице после того, как будет занят. Пойду попрошу Хозяина посмотреть, что она имеет в виду, пожалуйста, подождите минутку.

Нинг Тао не мог не улыбнуться: ладно, жди ответа.

Он должен был встретиться с этой Учительницей Сердца, и он должен был достать череп нефритового киноваря в её руке, а также истории и подсказки, которые она знала.

Однако, ожидалось, что это будет чрезвычайно сложно, другой стороной была Секторальная Голова Эмеи, фигура из области, которая имела высокую репутацию в области Культивирования и Fa Air Master. Конечно, невозможно быть сильным, но не реалистично пытаться убедить другую сторону одним ртом.

Пока Нин Тао ждал, когда Цзы Синь вернёт сообщение, он уже обдумывал свой план.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Струна звонящих мобильных телефонов вернула мысли Нин Тао, Нин Тао схватил телефон и посмотрел на него, это был звонок от Цзы Синь. Он поцарапал кнопку ответа и сделал приветствие: "Здравствуй, маленький мастер Цзы Синь".

"Вы... ну, доктор Нинг." Сострадательный голос, ясный и хрустящий, имел намек на нервозность.

Нин Тао сказал: "Это, что сказал твой хозяин"?

Голос сострадания: "Мой хозяин обещал, что вы можете приехать в нашу Эмейскую секту, но только вы можете приехать один, я приеду и заберу вас тогда. Кроме того, у моего хозяина есть летающий меч, чтобы попросить вас починить, какой материал духа необходим, просто скажите так, наша сторона подготовит его заранее".

"Летающий меч?" Нин Тао всегда хотел иметь летающий меч, но до сих пор он даже не видел настоящего летающего меча, но он не думал, что Мастер Бездумный действительно имеет волшебное оружие для него, чтобы восстановить, и это все еще летающий меч.

"Что случилось? Его можно починить?"

"Могу ли я, конечно, культивировать, просто я не видел летающего меча, и не знал, что мне нужно подготовить какой-нибудь духовный материал". Вот в чем дело, ты пришлешь мне адрес, и я приду и посмотрю". Нинг Тао сказал.

Сострадание сказало: "Через десять дней ты придешь на Золотой пик горы Эмей, а я приду и заберу тебя".

"Нет проблем, но почему десять дней спустя?" Нинг Тао спрашивал.

Сострадание сказало: "Я тоже не уверен, это то, что имел в виду Мастер". Ну, вот и все, увидимся."

Она повесила трубку.

Через 10 дней?

При нормальных обстоятельствах, если кто-то пришел починить летающий меч, разве Магистр Разума не должна быть нетерпеливой на встречу?

Нинг Тао думал об этом и не мог понять, и в его сердце было негласное предчувствие. В конце концов, он не потрудился подумать об этом, поэтому нашел духовный материал, выщипал шелк руками и приготовился ткать ткань для Цин Чжуй и Цзян Хао, чтобы сделать одежду. Несмотря на то, что они не могли нормально использовать Небесные одеяния из сокровищ, они должны быть, по крайней мере, пуленепробиваемыми и защищенными от колючек. Инь Мо Лань и Бай Цзин тоже будут там, но они определённо должны будут прийти вторыми в Цин Чжуй и Цзян Хао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0402 Социалистический наследник**

Глава 0402 "Социалистический преемник через пять дней".

Дверь удобства открылась в пещере над скалой, и Нинг Тао вышел из двери удобства. Пещера была настолько темна, что ее было трудно разглядеть. Снежный луч света, выстреливший из руки Нин Тао, этот луч был красным, как огонь, и толстым, как рука, стрелял на расстоянии ровно тысячи метров, не рассеиваясь, но окружающие десятки метров освещались, как день!

Это изысканный тактический фонарик.

В течение этих пяти дней, помимо выщипывания и плетения шелка, Нин Тао также потратил время на доработку тактического фонаря. Как только она была очищена, он не мог дождаться, когда придет в эту пещеру, чтобы попробовать ее действие.

Ворота" на расстоянии тысячи метров были настолько яркими, что узоры на скальных стенах были хорошо видны! Эффект удивил и Нинга Тао, чувствуя, что то, что он держал в руках, было не тактическим фонариком, а лазерным генератором.

После короткого момента неожиданности и волнения, Нин Тао зажг тактический фонарик на вершине пещеры. Благодаря красному световому лучу хорошо видны узоры и трещины в каждой породе.

Внезапно черная тень прошла сквозь трещину и бросилась вниз.

Призрачные летучие мыши!

Однако, когда летучие мыши-призраки увидели луч солнечного света, они повернулись и улетели обратно в трещины.

Ning Tao двинуло в его сердце и тайно сказало: "Chen Pingdao сказал что летучие мыши призрака боятся солнечного света, свет испускаемый моим Утонченным Тактическим Фонариком похож на солнечный свет, они не могут отличить его, поэтому они бегут прочь?".

Больше никаких призрачных летучих мышей.

Нинг Тао также не собирался подниматься и забираться в логово Призрачной летучей мыши в поисках сокровищ. Эти пробелы были непреодолимым препятствием, летучая мышь-призрак могла прилететь, но не могла попасть внутрь. Кроме того, как это было внутри, был более мощный король летучих мышей в существовании, они не были ясны, он не отважится в логово призрака летучей мыши, пока он не будет готов.

Если ты войдешь сейчас, ты действительно можешь быть в яме Чена Пиндао. Тем не менее, хотя он ясно знал, что Чен Пиндао хотел выставить его, сокровища, охраняемые этой группой призрачных летучих мышей, имели сильное искушение для него и наполнили его воображение.

Что это за группа призрачных летучих мышей охраняет?

Ни за что не узнаю.

Земляной охотничий чернильный камень, безусловно, может найти духовные материалы или сокровища, но это прежде всего "охота на землю", поэтому даже если в гнезде летучих мышей-призраков на вершине головы есть редкие сокровища, он все равно будет указывать на духовное поле Чэнь Пиндао, а не на направление этого сокровища.

Нин Тао взял изысканный тактический фонарь и подошел к входу в пещеру.

В пещере царила тишина, и через три дня лед в водохранилище почти растаял, а в направлении входа в пещеру слабый звук грохота воды. Водопад на этом обрыве, по-видимому, был восстановлен.

Когда ясный холодный лунный свет появился на горизонте, Нинг Тао убрал утонченный тактический фонарь. Он подошел к входу в пещеру и встал на вершине скалы, на виду у темно рогатого племени долины.

Лунный свет окутывает лес и долину, даря уникальное ощущение спокойствия.

Нин Тао пробудил глаза и одним взглядом увидел несколько человек, спрятавшихся в лесу рядом с прудом.

Слабая улыбка появилась из угла рта Нин Тао, когда он вытащил веревку для сбора лекарств и сделал вертикальный прыжок.

С одним взмахом в воздухе и двумя шагами в пустоту, Нинг Тао подошел к двери каменного дома.

Мужчина-орлик взял людей и шпионил, и он позволил им шпионить, и неважно, считали ли они его дьяволом из ада или праведным божеством, они боялись бы его и приносили бы ему духовное вещество.

Нинг Тао толкнул дверь и вошел внутрь.

Внутри каменного дома засохли цветы и листья, за которыми гнались Цзян Хао и Цин, и воздух наполнился запахом сухих цветов и листьев.

Простая деревянная кровать содержала несколько спиртовых материалов в значительном количестве.

Нинг Тао улыбнулся, взял те немногие духовные материалы, открыл дверь удобства и исчез в каменном доме.

Сразу после того, как он ушел, вождь орла подкрался к двери каменного дома с несколькими воинами племени, но дом был пуст, где был кто-нибудь?

Самец вождя орла и несколько воинов племени замерли на полминуты и внезапно упали на колени, бормоча что-то изо рта.......

Возвращаясь в клинику "Небеса за пределами", Нинг Тао избавился от привезенного им духовного материала, а затем покинул клинику с двумя бумажными коробками.

За дверью присел на корточки собака, а рядом с собакой стояла маленькая девочка.

"Старый отец, Мать-мать Цзян попросила меня позвать тебя на завтрак." Рычащий Скайхаунд сказал.

Нинг Тао ответил: "Ну, тогда пошли".

Небесный Пес Храпящий и Лис Сяо Цзи последовали за Нин Тао, все еще выглядящий как отец, его ребенок и его собака на утреннем солнце.

"Пап, я хочу в школу." Внезапно появилось предложение от Фокс Сяо Цзи.

Нин Тао сказал врасплох: "Что ты сказал? Ты... хочешь пойти в школу?"

Реинкарнированная девочка-демон лисы должна ходить в школу, разве это не искренне, чтобы добавить к этому беспорядку?

Фокс Сяо Цзи очень серьезно кивнула головой: "В последние дни я очень четко мыслю, хочу узнать о культуре, хочу стать преемником социализма".

Нинг Тао: ".........."

Нет ничего плохого в том, что это исходит из рта любого ребёнка, но единственное, что исходит из рта Фокс Сяодзи, это то, что это даёт людям странные ощущения.

Рычащий небесный пёс сказал: "Папа, Маленький Джи любит смотреть новости в эти дни, и....."

"Что еще? Говори быстрее". Нинг Тао был немного рассеян.

Рычащий Тенгес сказал: "Через дорогу от нашего дома въехала семья, пара и маленький мальчик. Маленький мальчик был симпатичный и в первом классе. Фокс Сяо Цзи играет с этим маленьким мальчиком в наши дни, ей больше всего нравятся люди".

"Ревущие небеса, не смей подавать в суд!" Удар по голове промахнулся от Фокс Сяодзи.

Ворчащий собака прыгнул к его ногам и с легкостью уклонился с дороги.

Маленький мальчик через дорогу, вот почему Фокс Маленький Цзи хочет почитать, что это за социалистическое дерьмо преемника?

Нин Тао затаил дыхание: "Сяо Цзи, ты не можешь пойти учиться, просто сиди дома честно".

Лис Сяодзи стоял и не уходил, дуясь и глядя на Нин Тао со слезами на глазах.

Как она могла быть хозяином Формулы предков Дэна, Лисы Леди?

Как только Нин Тао подобрал ее, он горько сказал, когда шел: "Маленький Цзи, ты не обычный ребенок, ты не можешь ходить в школу".

Фокс Сяо Цзи выдохнул: "Почему бы мне не пойти в школу?"

Нинг Тао сказал: "Потому что ты...."

Это значит, что он не мог продолжать, потому что она была лисицей, но можно ли ей это сказать?

"Потому что я не твой? Ты даже не хочешь платить мне за обучение!" Фокс Сяодзи плакал: "Я убегаю из дома!"

Нин Тао немного разозлился и шлёпнул по маленькой заднице Фокс Сяо Цзи: "Не говори так!"

"Ты забил меня до смерти, вот для чего я хожу в школу! Ты не отпускаешь меня в школу, я убегаю из дома!" Фокс Сяодзи плакал при этом.

"Давай поговорим об этом дома, хорошо? Я должен буду обсудить это с твоими мамами Цзян и Цин". Нин Тао в конце концов, ругая ее за то, что она не слушает, и бить ее за то, что она не боится быть избитым.

Только тогда Фокс Сяо Цзи успокоился.

На обочине дороги старушка с пачкой овощей остановилась, чтобы посмотреть на Нин Тао и Фокса Сяодзи, на лицо праведности: "Как вы, молодой человек, стали отцом человеческим? Как остановить ребенка от чтения, это вопрос жизни ребенка!"

Нин Тао посмотрел на нее, улыбнулся и кивнул головой, затем поднял темп и подошел.

Старушка снова пробормотала: "Для молодых людей сейчас действительно недопустимо знать, что они счастливы, но их не волнует будущее их детей, в таком случае, не надо было вообще рожать".

Нинг Тао шел еще быстрее.

Возвращаясь к входу в арендованный четырёхугольник, Нинг Тао сделал паузу, чтобы посмотреть на внутренний двор. Это был средний двор, и арендная плата была намного дешевле, чем аренда многоквартирного дома.

В этот момент дверь во двор дома внезапно распахнулась, и пара, держащая маленького мальчика, вошла в дверь. Пара была не очень старой, в середине тридцати лет. Мужчина был одет как мужчина на рабочем месте в костюм и с портфелем. Женщины также являются рабочими OL наряды, маленькие костюмы с короткими юбками, довольно много красоты и хорошей фигурой. Маленькому мальчику было шесть или семь лет, с ясными бровями и хорошей внешностью.

Мужчина и женщина бледно кивнули Нин Тао с вежливой улыбкой на лицах.

Нинг Тао тоже вздохнул кивком.

Фокс Сяо Цзи, которую все еще держал Нин Тао, была взволнована и помахала рукой: "Хуан Сяопэн, я тоже пойду с тобой в школу".

Мальчик, которого звали Хуан Сяопэн, посмотрел на Фокс Сяо Цзи и также помахал своей маленькой ручкой: "Хорошо, я подожду тебя".

Семья из трех человек пошла в переулок.

Маленький мальчик сделал несколько шагов, а затем немного оглянулся назад, цепляясь.

Нинг Тао пробудил телескопическое состояние глаза и посмотрел на семью из трех человек. В его глазах поля предвестников пары были красочными, а детские поля предвестников - это все поля предвестников простых людей, а не боевиков, не культиваторов или демонов.

Нинг Тао убрал свой взгляд и вошел в "Четыре двора". Он уложил Фокс Сяо Цзи, а Фокс Сяо Цзи разбросал ей ноги и побежал в столовую.

Цзян Хао и Цинь Чжоу вышли из столовой, их глаза были нежными, а в углах рта - намек на смех.

Нин Тао подошел и передал каждую из двух бумажных коробок Цзян Хао и Цин Чжуй: "Одежду, которую ты хочешь, ты забираешь ее обратно и примеряешь, если она не подойдет, я возьму ее и переодену".

Цзян Хао и Цинь Чжоу не могли дождаться, когда откроют свои соответствующие бумажные коробки и вынесут одежду внутри.

Цзян Хао был спортивным нарядом с черной курткой и брюками.

Тот, за кем гнался Цин, был черным чонгсам.

Цзян Хао надел пиджак, посмотрел влево и вправо и с восхищением сказал: "Я действительно не ожидал, что у вас будет такое ремесло, оно хорошо сидит и выглядит".

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "Я сделала твою одежду в соответствии с твоим размером и выгляжу, конечно, она хорошо выглядит".

Цинь Чжуй сказал: "Мой чонгсам тоже? Но я его не ношу".

Нин Тао сказал: "Я сам пошел к чонгсам и сделал это по правилам".

С появлением первого комплекта одеяний Tianbao, техника Нин Тао по рисованию и ткачеству ткани для изготовления одежды становилась все более и более искусной, и в будущем не составило труда изготовить комплект бюстгальтеров Tianbao и трусиков Tianbao для Цинь Чжуй и Цзян Хао.

Цинь Чжоу не могла дождаться, когда вернётся домой и примерит на себя её Небесное Сокровище Чонгсам.

Однако Фокс Сяо Цзи остановил её: "Мать Цин не уезжает, отец сказал, что хочет обсудить с тобой моё чтение".

Цинчай посмотрел на Нин Тао с видом беспомощности, Цзян Хао также имел то же выражение, она и Цинчай, очевидно, знали о желании Фокс Сяодзи читать до Нин Тао, они просто не восприняли это всерьез. Теперь, когда Фокс Сяо Цзи останавливал людей, чтобы они не уезжали на семейную встречу, у них двоих не могла не болеть голова.

Нинг Тао вздохнула: "Ладно, посмотрим, есть ли у тебя способ достать ей папку, найти школу и отпустить ее в школу?"

Цзян Хао сказал: "Это мелочь, как заполнить родительскую колонку"?

Нинг Тао на мгновение подумал: "После смерти обоих родителей мы усыновители".

Цзян Хао кивнул: "Ну, тогда... кто же тогда приемная мать?"

У Нинг Тао были головные боли.

Цинь Чжуй сказал: "Хорошая сестра - первая приемная мать, а я - вторая".

Цзян Хао посмеялся: "Где две приемные матери, приемные матери не заполняют эту колонку, только один приемный отец в порядке". Есть также вопрос о том, кто подбирает и подвозит детей в школу?"

"Я". Голос Инь Мо Лана прозвучал так: "Я так бездельничаю в эти дни, что хорошо найти себе занятие".

Нин Тао оглянулся на собаку, которую Инь Мо Лан дразнил во дворе, и сказал: "Тогда я буду благодарен старейшине Инь".

Инь Мо Лан помахал рукой: "Семья, что вежливо".

Глаза Нин Тао переместились к Фокс Сяодзи: "Предупреждаю тебя, не создавай мне проблем в школе снова, не бей людей, и не говори случайно с людьми о вещах дома, если ты не можешь этого сделать, я не позволю тебе пойти в школу".

Фокс Сяо Цзи сказал четким голосом: "Я обещаю никого не бить и не говорить глупости, мама Цзян, когда я пойду в школу?".

Цзян Хао сказал: "Не волнуйся, сначала тебе нужно юридическое досье, потом ты должен найти школу, все это требует времени".

Нин Тао сказал: "Тогда этот вопрос останется за вами, и я также буду готовиться к тому, чтобы отправиться в Эмейскую секту".

До десятидневной встречи оставалось несколько дней, и настало время подготовиться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0403 Глава 0403 Продукты питания, выданные за неуважение к суду.**

0403 Глава 0403 "Еда в вечер неуважения".

Семья сидит во дворе и пьет чай, в то время как Нин Тао просматривает финансовый отчет благотворительной компании Шэньчжоу, который дал ему Бай Цзин. Сколько ты зарабатываешь за это время, сколько тратишь, сколько тратишь на зарплату и 5 страховок и т. д. Цинь Чжоу и Цзян Хао, с другой стороны, сравнивали одежду Тянь Бао на своем теле, Цинь Чжоу сказал, что спортивная одежда Цзян Хао выглядит хорошо, а Цзян Хао сказал, что чонсам Цинь Чжоу был более женственным, когда его носили на теле.

С другой стороны, Инь Мейлан и Фокс Сяочжи играли в шахматы на детском столе, а Фокс Сяочжи уже был в городе.

Белый Цзин посмотрел на Нин Тао со своими щеками: "В компании работают десятки людей, и у нее много расходов, я почти закончил с партией косметического бальзама, который вы дали, когда вы дадите мне товар?

Нин Тао сказал: "Я дам вам партию бальзама красоты, чтобы уточнить завтра, и еще несколько Чун Шенг Дан для вас, чтобы уточнить, и вы можете взять его и смешать его, и если есть богатый человек, который является бесплодным и бесплодным, вы можете взять Чун Шенг Дан и попросить пожертвования от других, и это, безусловно, будет предметом переговоров".

Бай Цзин сжимала глаза на Нин Тао и шептала: "Разве это не афродизиак, это так освежает разговоры".

Нинг Тао был безмолвным.

Бай Цзин нежно пнул Нин Тао под стол: "Ты вязал одежду для моей сестры и Цзян Хао, когда ты собираешься вязать ее для меня?"

Нинг Тао сказал: "Просто подожди, пока я не вернусь с горы Эмей".

"Это очень любезно с вашей стороны." Уайт подняла ногу, а ее туфли на ней не было.

Нин Тао поспешил поставить отчет перед госпожой Бай: "Моя компания - не моя компания, какой смысл показывать мне этот отчет? Это зависит от тебя, не показывай мне эти вещи в будущем".

Цзян Хао переместил глаза, ее глаза были резко заострены и направлены на госпожу Бай.

Ноги Бай Цзин упали на место, а туфли снова встали на ноги. Она встретила взгляд Цзян Хао и улыбнулась: "Сяо Цзян, в чашке нет воды, добавь еще".

Цзян засмеялся и посмотрел на Цинь-Чжуя: "Цинь-Чжуй, иди добавь воды".

Даже если Цин преследует его, это не так.

Уайт изначально хотела подавить "позитивный семейный дух" Цзян Хао, но она не ожидала, что Цзян Хао нанесет ответный удар.

Атмосфера сразу же стала неловкой.

В это время в дверной проем внезапно побежал рычащий небесный пёс: "Старый отец, эта семья вернулась".

Нин Тао воспользовался случаем, чтобы встать: "Я приглашу пару на ужин, и твоя сторона тоже уберётся".

Фокс Сяо Цзи встал и догнал: "Папа, я пойду с тобой, приглашу Хуана Сяопэна к нам домой на ужин".

Инь Мо Лан выпустил долгий вздох облегчения, похоже, что он вернулся из мертвых.

Цзин Цзин засмеялся: "Инь Цяньду, тебе несколько сотен лет, и ты даже не можешь победить ребенка, ты слишком хорош, да?"

Инь Мо Лан тоже не заботился и сказал: "Мы с тобой оба знаем, кто она, ей больше нескольких сотен лет".

Цзян Хао сказал: "Мисс Бай, в таком случае мы можем просто поговорить об этом, и не упоминать об этом, когда гости придут позже".

Уголок рта Бай Цзина слегка поднялся: "Тебе все еще нужно напоминать мне об этом?"

За дверью Нинг Тао стояла в коробке и ждала, когда придут пара с ребенком. Ворчащий Тенгу был слева, а Фокс Хикс справа. Еще до того, как семья подошла, на лице Нинг Тао появилась улыбка, и рычащий собака заранее вилял хвостом, чтобы показать свою добрую волю.

Фокс Сяо Цзи помахал маленькому мальчику, взволнованная улыбка на его лице: "Хуан Сяопэн, ты вернулся домой из школы!"

Хуан Сяопэн помахал рукой Фокс Сяодзи, "Сяодзи"!

Нин Тао вздохнул в сердце, в наши дни дети слишком ранимы, верно?

На самом деле, что касается его личных пожеланий, он очень неохотно отпускал Фокса Сяодзи в школу. Однако, даже если Фокс Сяо Цзи настоял на том, чтобы уйти, он не смог остановить это. В конце концов, он не настоящий отец Фокс Сяодзи. Если он настаивает на том, чтобы остановить его, и Фокс Сяодзи действительно убегает из дома, кого он найдет, чтобы раскрыть тайну формулы Предка Дана? Это все еще одна из тех вещей, в случае, если Fox Xiaoji попадает в чужие руки и использует свои способности, чтобы делать плохие вещи, куда он пойдет, чтобы купить лекарство сожаления, чтобы принять?

Пара взяла ребенка и подошла к нему, так же, как утром, когда они ушли, пара улыбнулась и кивнула в Нинг Тао.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Я живу через дорогу от вас, меня зовут Нинг Тао и я врач. Мы соседи, а мои дети и твои неплохо ладят, и я хотел бы пригласить тебя на ужин ко мне домой, чтобы познакомиться и подружиться, вам двоим так удобно?"

Пара посмотрела друг на друга, а мужчина улыбнулся и сказал: "Конечно, все в порядке, моя фамилия Хуанг, Хуанг Донглин". Это моя жена, её фамилия Фан, Фан Мин, а нашего ребёнка зовут Хуан Сяопэн".

Нин Тао протянул руку Хуану Сяопенгу: "Привет, одноклассник Сяопенг".

Хуан Сяопэн слегка замерз и дотронулся до руки Нин Тао, затем встал и бросил руки, отдавая Нин Тао молодой авангардный салют.

Нин Тао засмеялся и сказал: "Ой, какой маленький юный пионер, отлично справляется".

Хуанг Донглин сказал: "Доктор Нин, давайте вернемся ненадолго, забросим наши вещи и приедем".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, с нетерпением жду твоего визита".

Фанг Мин улыбнулся и сказал: "Доктор Нинг, пока все соседи, не будьте вежливы, пока это не доставит вам неприятностей".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Никаких проблем, никаких проблем".

Пара привела Хуан Сяопэн домой, а Нин Тао также привел Fox Xiaoji и рычащего небесного пса обратно в дом.

Вернувшись во двор, Фокс Сяодзи поспешно подошел к детскому маленькому квадратному столу, взглянул на фигуры на шахматной доске и ворчал: "Дедушка Инь, ты жульничаешь!".

Инь Мо Лан всерьез сказал: "Кто жульничает? Очевидно, что ты вот-вот проиграешь и сбежишь, но теперь ты называешь меня жуликом, твои шахматные навыки слишком плохи, да?"

"Ни за что, ты меняешь положение кусков обратно!"

"Если я не сдвинул кусочек, зачем его менять?"

Старик ссорился и дрался так сильно, что покраснел.

Цзян Хао сказал Нин Тао: "Еда готова, просто я не понимаю, зачем я пригласил эту пару на ужин". Все не так, как было раньше, соседские отношения совсем ненадежны".

Нин Тао подошёл к ушам Цзян Хао и прошептал: "Перемещение семьи без всякой причины, этот ребёнок и Маленький Цзи стали хорошими друзьями, тебе не кажется это странным?"

Цзян Хао слегка замерз: "Ты не говоришь, что мне не повезло, что я думаю, что есть что-то странное, но когда ты так говоришь........."

Цинь Чжуй вставил: "Это все еще немного странно".

Нинг Тао сказал: "Так что, почувствуй дно этой семьи, будь готов".

Вскоре Хуан Донглин и Фан Мин пришли с Хуан Сяопенгом, и пара принесла бутылку красного вина, тарелку собственной выпечки.

Нин Тао поприветствовал его и с улыбкой сказал: "Почему ты такой вежливый, просто подойди с пустыми руками, почему ты все еще берешь вещи".

Хуанг Донглин сказал: "Дома тоже ничего хорошего нет, только бутылка вина, моя жена любит печь, это торт и печенье, которое она заставила испечь, принеси его тебе на пробу".

"Спасибо". Цин погнался за ним и взял торт в руку у Фан Мина.

Цзян Хао поднялся и взял вино, которое держал в руках Хуан Сяопэн, и сказал: "Пожалуйста, заходите, мы можем поужинать".

Фокс Сяо Цзи подбежал и закричал: "Мама Цзян, просто возьми вино, мама Цин печенье для меня и Сяо Пэн, я возьму Сяо Пэн, чтобы поиграть в моем доме".

Цинь Чжуй сказал: "Разве ты не собираешься есть?"

Лис Сяо Цзи взяла тесто из руки Цинь Чжоу и побежала, затем взяла руку Хуан Сяопэн и побежала к своей комнате.

Цзян Хао нарекал: "Беги медленно, не урони Сяо Пэн... этого парня, правда".

Хуан Донглин и Фан Мин посмотрели на Нин Тао, Цзян Хао и Цин Чжуй, которые стояли вместе, и выражение пары было немного странным.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Они приемная мать Сяо Цзи, а я - приемный отец".

Хуан Донглин и Фан Мин не могли не взглянуть друг на друга, хотя ничего и не сказали, но, что касается глаз и выражений пары, они ясно догадывались об отношениях между Нин Тао, Цин Чжуй и Цзян Хао.

Нин Тао тоже не объяснила и направилась к столовой: "Господин Хуан, невестка, пожалуйста, пойдемте со мной".

Довольно неформальный ужин, в конце концов, это был только первый раз, когда мы встретились, и никто не знал темпераментного характера другого.

Между сидениями Нин Тао затем поджарила возможность поинтересоваться: "Господин Хуанг, где ваша работа?".

Хуанг Донглин застенчиво улыбнулся: "Что ты имеешь в виду под "высокой работой", это просто работа в импортно-экспортной компании, отвечающей за склад".

Нин Тао снова спросил Фан Мина: "Где работает невестка?".

Фан Мин сказал: "Я преподаю немного поблизости на Гаити, и я все еще могу говорить, если Сяо Цзи захочет прийти в школу".

"Тогда я скажу спасибо, я сделаю это первым". Нин Тао вылил вино из своего бокала.

В дверном проеме появилась рычащая небесная собака, которая не вошла в дом, а просто виляла хвостом в Нинг Тао и несколько раз гавкнула.

Снежинки Whisperer 2.0 вспыхнули, и голос рычащей небесной собаки пришел в голову Нин Тао: "Отец, старейшина Инь уже проникал в дом пары. Фокс Хики с маленьким отродьем играли в игру "Тэг" и больше ничего не делали".

Нинг Тао слегка кивнул.

Голос рычащего небесного пса вернулся в голову Нин Тао: "Белая девушка спросила, когда ты закончишь, она попросила принести тебе послание, она также хочет очищающий эликсир, пожалуйста, отправь его ей, она ждет тебя в ванной".

Нин Тао не мог не смеяться с горечью, Бай Цзин был смутьяном, когда она была дома. Если Цзян Хао нет дома, ей придется пойти в дом, чтобы выставить плитку.

"Какая милая собачка, ты голодна? Вот тебе кусок мяса". Клык Мин подстриг кусок жареной утки и бросил его в рычащую небесную собаку.

Ворчащий собака хрюкнул, обернулся и ушел.

Как реалистичная собака может есть еду, раздаваемую с презрением?

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Он ест только то, чем я его кормлю, оставляет его в покое, мы пьем". Редко бывает так радостно сегодня, давайте сделаем это вместе".

Пятеро подняли бокалы вместе и поджарились.

Фан Мин посмотрел на Цзян Хао и с улыбкой спросил: "Чем зарабатывает на жизнь госпожа Цзян?".

Цзян Хао сказал: "Я коп".

Фан Мин снова посмотрел на Цинь Чжуй: "Где госпожа Цинь?".

Цинь Чжоу на мгновение подумал: "Я медсестра".

"Вы трое......." прежде чем Фан Мин смогла закончить свою фразу, Хуан Донглин дотронулась до ног под столом, и она последовала за ней, чтобы изменить свои слова: "Ха, вы двое такие красивые, я никогда не видел такой красивой женщины, как вы".

Цин Чжуй и Цзян Хао оба смеялись.

Как только трапеза закончилась, Нин Тао отправил Хуана Донглина, Фан Мина и Хуана Сяопэна за дверь, а затем вернулся в столовую.

Инь Мо Лан уже сидела за столом, обгладывая жареную утку, и, не глядя на Нин Тао, открыла рот и сказала: "В доме этой семьи ничего нет, все в порядке, не думаю, что нужно больше наблюдать".

Вспоминая об ужине с парой, Нин Тао нахмурился: "Я не знаю, что происходит, я всегда чувствую, что что-то не так, как насчет того, чтобы после того, как я уйду, побеспокоить старейшину Инь, чтобы он продолжал следить за этой семьей, немедленно свяжитесь со мной, если что-то случится".

"Хорошо". Инь Мо Лан сказал, а потом засунул ему в рот свернутый кусок жареной утки.

Нинг Тао смотрел в юго-западном направлении, полный тоски по предстоящему путешествию на юго-запад, но при этом немного волновался.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0404 Глава Эмей Секция**

Глава 0404 Эмей Сект Перед рассветом, Нингтао смешался с группой туристов и выбрал свой путь вверх по ступеням, чтобы подняться на золотую вершину горы Эмей.

Эмей - красивый город и с древних времен является знаменитой горой.

Но Нин Тао не почувствовал, как это красиво, вместо этого плотно упакованные головы заставили его почувствовать себя довольно эффектно.

В начале зимы температура в горах была низкой, а с дождем каменные ступени покрывались тонким слоем льда, и одна ступенька соскользнула. По пути следования на продажу имеются одноразовые зажимы, а также вареный бекон и горячие колбаски, приготовленные на гриле, которые являются живыми.

Китайцы любят быть живыми, неважно, красивый пейзаж или нет, важно то, что людей больше, есть час очереди в туалет, достаточно вкуса, кажется, что только так мы можем иметь зависимость от путешествий.

Поднявшись на золотую вершину, небо просто ломалось. Линия золотого света проникла в небо и засияла на вершине золотого купола храма Хуажан, и в мгновение ока все небо, казалось, было окутано слоем золотой пыли. Бодхисаттва, который ездит на слоне, имеет достойную внешность и добрый лоб, который может принести умиротворение в сердце.

Многие поклонялись Пу Сянь Бодхисаттве, а Нин Тао просто посмотрел на него и подошел.

Разумно сказать, что когда человек становится владельцем клиники на Небесах, он должен верить в призраков и богов, но он не верит ни в богов, вылепленных мастерами, ни в призраков и чудовищ мировой легенды.

Пройдя на площади мимо слона Пу Сянь Бодхисаттвы, Нин Тао подошел к смотровой площадке за храмом Хуажан, его глаза также искали в толпе фигуру Сострадательного Сердца, и он также тайно сказал: "Это гора Эмей, но является ли это базовым лагерем Секты Эмей? Если да, то с таким количеством посетителей каждый день, практиковались ли Мастера Эмейской секты таким образом? Если нет, то где?"

"Доктор Нинг". Ласковый голос пришел сбоку в одном направлении.

Нин Тао сдвинул глаза и, взглянув, увидел улыбающегося мастера-сенсея Си Синь, стоящего перед киоском. Халат серого монаха и серая монашеская шляпа, хотя и носят свободно и просто, но при этом обладают нежной фигурой, выглядят очень притягательными.

Владелец магазина передал Цзы Синь стебель кукурузы, Цзы Синь заплатил деньги, взял стебель кукурузы и побежал на сторону Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Будь осторожен, на земле лед, скользи".

Как только эти слова были произнесены, ему пришло в голову, что он еще и культиватор, как он мог поскользнуться на земле под небольшим количеством льда?

Цзы Синь пришел к Нин Тао и с ласковой улыбкой на углах его рта вручил ему стебли кукурузы: "Доктор Нин, чтобы вы поели".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Я не голоден, ты ешь".

Сострадание показало ей зубы и улыбнулось: "Тогда я буду очень любезен". Сказав это, он поймал стебли кукурузы и прогрыз их, очень пьяный.

Женский естественный аппетит к хорошей еде, но школа Будды не любит мясо и плоть, поэтому она может купить кукурузную палочку, чтобы удовлетворить свой аппетит.

Нин Тао Си посмотрел и понизил голос: "Маленький Мастер Сострадания, где же Достопочтенный Мастер?".

"Пойдем со мной". Цзы-шин подошел к смотровой площадке, грызуя стебли кукурузы по ходу движения, и скорость его грызуна значительно возросла.

Смотровая площадка была набита туристами, одна с мобильным телефоном, чтобы хлопать.

Живой, должно быть, живой.

Цзы Синь повел Нин Тао вокруг смотровой площадки и ступил на узкую шиферную горную дорогу, чтобы идти вперед.

Нинг Тао следовал сострадательному сердцу и наблюдал втайне. Тем не менее, он не мог видеть никаких зданий Emei Sect вообще, за исключением пышной горной вершины в его видении, которое было облако тумана, что окружало его. В конце концов, он сдался и тайно наблюдал за Состраданием. Спина доброго сердца стройная, с нежной красотой, округлой задницей, пухлой и перевернутой. Он посмотрел в сторону только с первого взгляда, тайно думая о вине в своем сердце.

"Доктор Нинг, я слышала, как старшая сестра сказала, что Лю 18 мертв, а его блошиный рынок закрыт, это правда?" Сострадание оглянулось на Нинг Тао и спросило.

Нинг Тао сказал: "Это правда".

"Кто убил его?"

Нин Тао собирался назвать имя Хай Донгфан, но с первого взгляда он уже искупил свои грехи смертью, и было неуместно снова повесить свои грехи на губы, поэтому он сказал: "Я не знаю, но я открыл группу WeChat, вы можете добавить ее, если вам интересно. В группе много даосских друзей, можно также покупать и продавать духовные материалы, обмениваться методиками выращивания и алхимии. Я также иногда отправляю запросы. Любой, кто хочет починить сломанное заклинание, может также послать мне сообщение".

Цзюй Синь был очень проникновен и колебался перед тем, как сказать: "Я должен вернуться и спросить Мастера, Мастер не позволит нам играть в WeChat и Jiyin, сказав, что это испортит ум Дао и задержит выращивание".

Нин Тао посмеялся: "Не смотря ни на что, есть даосы, которые любят говорить ерунду, посылать фотографии, которые не подходят для детей и так далее, это испачкает ваши глаза, вы можете позвонить мне, если у вас есть что-нибудь, или отправить мне смс-сообщение".

Цзы Синь кивнула головой, а фраза Нин Тао "Это неуместно для маленьких детей" заставила ее щеки слегка прилипнуть.

Двое мужчин вышли вперед при дневном свете, горная тропа постепенно изогнулась, повернувшись в изгиб, и золотой пик исчез из поля зрения.

На обочине дороги стоит знак с надписью: "Остановите движение".

Однако, даже не взглянув на него, Цзюй Синь переступил через монолит и продолжил свой путь. Нин Тао последовал за ней, когда горная тропа под ногами начала спускаться. После еще одной мили пешей прогулки тропа оборвалась у подножия, и был виден обрыв.

Сострадание стояло у скалы, перед ней море облаков и тумана.

Зонд Нинг Тао выглядел, но кроме кувыркающихся и пульсирующих облаков, он ничего не видел.

Цзы Синь сказал: "Мы Эмей Секта находится чуть ниже, это гора Эмей раньше была собственностью нашей Эмей Секта, но мастер En вырезать его". Хозяин сказал, что семья не должна увлекаться деньгами, поэтому мы перешли на дно. Обычно мы едим свой рис и овощи, которые выращиваем, и носим собственную ткань, которую ткём".

Нин Тао похвалил: "Мастер Синь Ми действительно очень благородный человек, намного лучше аббата Какого Храма". Если ты хочешь заработать денег, зачем входить в пустую дверь? Деньги - это что-то вне тела, но мир не может видеть сквозь них".

Цзы Синь посмотрел на Нин Тао и не мог скрыть радости в ее глазах: "Доктор Нин, мне нравится слышать это от вас, и я думаю, что мой хозяин тоже любит это слышать".

Нин Тао улыбнулся: "Тогда мы будем часто общаться и больше говорить в будущем".

Щеки Цзы Синь снова покраснели необъяснимо, и она вдруг вспомнила что-то, и, поспешив прикрепиться, протянула руку и схватилась за веревку с края скалы.

Веревка была не стальная и не конопляная, покрытая тунговым маслом, а веревка, сплетенная из растительных виноградных лоз, на которой еще растут листья, которые выглядят живыми.

"Доктор Нинг, мы должны сползти вниз, вы можете это сделать?" Сострадание смотрело Нин Тао в ее глаза с небольшим беспокойством.

Нинг Тао сказал: "Нет проблем, ты иди первым, а я пойду за тобой".

Цзы Синь кивнул, внезапно сделал длинный прыжок и исчез в облаках и тумане с блеском в глазах.

Нин Тао поднялся и схватил виноградную лозу, и вдруг ему в голову пришла духовная трава под названием "Тонгтийская лоза", которую он увидел в "Сборнике духовных материалов", имеет очень общее значение в алхимии, используется во многих низкосортных алхимических веществах, а также обладает эффектом расширяющихся меридианов. Легенда гласит, что виноградная лоза Тонгтиан может вырасти очень высоко и попасть во Дворец Небес. Легенда, в конце концов, легенда, которую не следует воспринимать как правду, но ее алхимическая ценность признана в мире культивирования.

Нин Тао не прыгнул так далеко, как это сделал Цзюй Синь, он натянул ноги вокруг тонгтийской лозы, затем схватил тонгтинскую лозу обеими руками и соскользнул вниз одним свободным захватом, а не быстрым или медленным.

Скольжение составляет две-три тысячи метров, чем дальше вниз по виноградной лозе, тем толще, а позже просто большое дерево, Ning Tao бежит по нему без проблем. Именно на таком расстоянии до дна Нинг Тао мог видеть, к какому месту он приехал.

Это миниатюрный бассейн, со всех сторон окруженный горами, с храмами в центре и на сельскохозяйственных землях, реками и лесами вокруг. Золотое утреннее солнце проносится по небу, а облака и туман в раковине скрывают туман, оно действительно имеет вкус рая за пределами мира, сказочной страны на земле.

Нинг Тао также почувствовал присутствие ауры, только тонко. Но это было уже очень редко, знать, что сейчас между местами с аурой на земле мало и далеко, те, у кого нет сект, или маленькие секты культиваторов, или демонические кланы не в состоянии иметь такую базу.

Сиксин уже стоял под Тонгтийской лозой, а за ней стояли несколько монахинь, одна из которых держала Пыль Будды, которая, похоже, имела определенный статус в Эмейской секте.

Нин Тао сошел с тонгтийской лозы и узнал движения Мастера Фа Кенга: "Амитабха Будда, Приветствия, Мастера и Мастера".

Несколько молодых самок Нипу фыркнули.

Женщина средних лет с пылью Будды в руке сверкала на несколько молодых монахинь, которые следовали за ней с закрытыми ртами.

Цзы Синь представил: "Доктор Нин, это моя старшая сестра, французское имя Цзы Ен".

Нинг Тао сложил ладони: "Приветствую, господин Грейс".

Цан объявил буддийский призыв: "Амитабха Будда, здравствуйте, доктор Нинг".

Цзы Синь снова познакомил Нин Тао с молодыми монахинями, и Нин Тао поздоровался один за другим. Именно во время этого процесса Нин Тао узнал, что поколение персонажей Си было единственным в Секте Эмей, у которого был тот же самый персонаж, что и угасшее поколение персонажей Мастера Ми Синь. Он догадался, что Цзюй Синь, вероятно, был завершающим учеником Мастера-Уничтожителя или что-то вроде того, что был завершающим учеником, описанным в романах "Бессмертный Человек".

Цзы Ен сказал: "Доктор Нин, вы наш гость здесь, но я все равно должен вам напомнить". Пожалуйста, выключите свой мобильный телефон, здесь нельзя делать никаких фотографий, и, пожалуйста, держите это в секрете, когда будете уезжать в будущем. Это место буддийского очищения, и мы не хотим, чтобы нас беспокоил внешний мир".

Нин Тао кивнул: "Я не выдам ни слова, пожалуйста, будьте уверены".

"Хорошо, тогда, пожалуйста, оставьте телефон со мной на время." Си Эн протянул руку Нин Тао.

Нин Тао улыбнулся, достал свой мобильный и передал его Си Эну.

Си Эн выключила телефон Нин Тао, убрала его и сказала: "Доктор Нин, пожалуйста, пойдемте со мной".

Нинг Тао последовала за группой монахинь-женщин.

Грязная тропа простирается к храму в центре бассейна, а рядом с тропой на сельскохозяйственных угодьях работают монахини-женщины, которые сеят, прополкают и собирают урожай. В лесу практиковались также монахини-самоучки, танцоры на мечах, медитаторы на пологе деревьев, а также листовки, которые исполняли легкие кунг-фу в лесу. Самка является единым целым с этим небом и землей, образуя свою собственную картину. Это картина природы, свежая и сказочная.

Все ли те люди, которые работают с девяти до пяти, чтобы свести концы с концами, когда-либо сталкивались с такой жизнью?

Жизнь - это всего лишь сон, и подавляющее большинство людей никогда не будут спать, пока не умрут.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0405 Главы: лихой меч**

0405 Глава 0405 Штрих к построению меча

Звонит колокол.

Разбудить бесчисленное количество птиц в лесу.

Из ворот горы вышла группа монахинь, одна за другой, держа деревянный меч и быстро заняв свои позиции, три спереди, три посередине и три сзади, и в мгновение ока они образовали девять дворцовых мечей. Эти самки нинни были и старше, и младше, сжимая пальцы меча и указывая деревянным мечом в руках на Нинг Тао, каждая из которых с убийственным взглядом.

Нинг Тао в изумлении сказал: "Это... что это значит?"

Си Эн сказала: "Доктор Нин, мне очень жаль, но это наше правило здесь. Любой со стороны, кто хочет войти в горные ворота, должен прорваться через Девять Небесных Мечей Формирования, а ты - гость, поэтому мы переключились на деревянные мечи".

Нин Тао нахмурился: "Я Доктор Культивирования, я хорош в алхимии и исцелении, но я новичок, когда дело доходит до драки, так что, боюсь, для меня немного неуместно врываться в строй меча, верно?"

Си Эн сказал: "Это на самом деле также шанс доктора Нинга для вас, чтобы доказать себя, Emei Секта не то, что кто-то может войти, если он хочет". Это святая земля буддийской секты, и это девятое образование небесных мечей содержит учения буддийской секты, в которое могут войти только те, кто прорвался через образование мечей".

Нинг Тао сказал: "Ну и что с того, что я не смогу прорваться?"

Цзы Ен поднял палец в одном направлении.

Нин Тао посмотрел в направлении, на которое указал Си Ен, и увидел простую травяную хижину, расположенную посреди нескольких сельскохозяйственных угодий, казалось бы, в одиночестве.

Цзы Ен сказал: "Тогда мы просто попросим доктора Нинга снисходительно остаться там на время".

Нин Тао посмотрел на этот сеновал и в глубине души сказал: "Неужели Мастер Синь Синь знал о моих намерениях и не хотел, чтобы я вошёл в горные ворота, но хотел, чтобы я помог ей починить её летающий меч, поэтому он поселил меня на этом сеновале таким образом?".

Если бы не фрагмент черепа Чу Хонъю, был бы шанс, что он повернулся бы и уехал. Однако только после входа в горные ворота и встречи с мастером Синмэем он смог найти фрагмент черепа Чжу Хунъюй и раскрыть тайну ее убийства.

Видя Нин Тао молчать, тон Си Ен носил намек на презрение: "Доктор Нин, разве у вас даже не хватает смелости войти в горы дверь?

Нин Тао собрал свои мысли и улыбнулся: "Раз так, то я просто неохотно ворвусь".

"Пожалуйста!" Цзы Эн отступил.

Цзы Синь и несколько монахинь-самок также отступили, оставив только Нин Тао и девять монахинь-самок с деревянным мечом, завязанным мечом, на противоположной стороне по пути к горным воротам.

Нин Тао поднял капюшон Небесного Сокровищного облачения и надел его на голову, а затем сделал шаг к формированию меча.

"Здесь девять небес, девять девяток к одному!" В разгар становления меча, годичная монахиня выпустила пение, и вместе с ней девять деревянных мечей внезапно вылетели из строя, и девять объединились в один, пронзив в сторону Нинг Тао мощным звуком взрыва воздуха.

Нинг Тао не уклонился, поймав меч грудью.

Цзы Синь воскликнул в тревоге: "Берегись!"

Тем не менее, ее напоминание было не так быстро, как деревянный летающий меч Девять Девять, и ее слово "Осторожно" просто вылетело из ее губ, и огромный деревянный меч пронзил грудь Нин Тао.

Цань и группа монахинь, наблюдающих за сражением, были ошеломлены, как они осмелились ворваться в Девять Небесных Формирований Мечей?

Но точно так же, как женщины, наблюдавшие за сражением, думали, что Нинг Тао вырвет кровь и упадет на землю, Нинг Тао протянул руку и хлопнул в ладоши, девять синтетических летающих мечей мгновенно треснули и упали на землю в рассеянном виде.

Также были опущены челюсти мастеров Эмейской секты.

Он зашёл так далеко, что поймал меч грудью и расколол Меч Формирование Великого Удара!

Одежда Тянь Бао не может быть пронизана пулями, как несколько деревянных мечей могут пробить одеяния и ранить Нин Тао? Это был просто секрет, который он точно не расскажет.

Одним движением, деревянные мечи, которые упали на землю, как будто их притягивает магнит, свистнул и улетел обратно в их руки. Девять монахинь-самок также рассеялись в тот момент, захватив Нинг Тао в ловушку посередине.

Деревянные мечи танцевали, сильные ветры поднимались во все стороны, и густой туман бросался со всех сторон, мгновенно проглатывая Нинг Тао.

За пределами Расстановки Мечей, Си Ен сказал слабо: "Девятая Расстановка Небесных Мечей имеет девять проходов, ему посчастливилось прорваться через первый проход, этот второй проход он никогда не сможет прорвать".

Одна из монахинь засмеялась и сказала: "Когда он будет побежден, я пойду на тот сеновал, застелю ему постель и позволю ему там жить".

Tzu En слегка кивнула.

Но в этот момент из тумана взлетела фигура, сделав один шаг в пустоту, потом другой, потом третий, четвертый и пятый!

Каждая ступенька была на два метра выше, пять ступеней - на десять метров выше, плюс четыре или пять метров продольного прыжка во время прыжка, прыжок Нинг Тао был эквивалентен взлёту на четырнадцать или пять метров в небо, а это было почти пять этажей в высоту!

На такой высоте даже Тан Цзисянь, который является легким и мощным, не смог этого сделать, не говоря уже о том, чтобы шагнуть в пустоту. Это как танец!

Группа женщин-нинни с удивлением посмотрела на Нинг Тао в небе.

В течение двух секунд застоя воздуха Нин Тао даже неторопливо вытягивал небьющийся вентилятор, отскакивал от него стуком и раздувал его в густом тумане внизу.

Из небьющегося вентилятора выдуло дыхание ветра, но толстый туман внизу не поднимался.

Немного стыдно притворяться неудачником.

Неразбиваемый вентилятор был законным оружием Сюань Тянь Цзы, принадлежавшим обычным культиваторам, и Нин Тао починил его, но он не мог им пользоваться должным образом. Теперь, когда у него были одеяния Небесных Сокровищ, чтобы блокировать пули, защитная зона этого небьющегося вентилятора была похожа на куриное ребро. Похоже, пришло время уйти в отставку и отдать его Цзян Хао или Цин Чжуй, или Бай Цзин и Инь Мо Лань.

Ноги Нинг Тао приземлились на землю, уже за пределами Девяти Небесного Мечного Формирования. Он мягко покачал Небьющегося Вентилятора, замаскировав только что сделанный им ход, чтобы с помощью Небьющегося Вентилятора сдуть густой туман мечного образования.

Плотный туман мечного образования отломился, и появились девять монахинь-мечниц, каждая из которых с шокирующим видом на лицах. Когда Нин Тао сломал строй, они не были готовы позволить ему бежать, и девять из них преследовали его вместе. Легкое кунг-фу Секты Эмей также является лучшим в мире, не слабее Секты Тан, поэтому они даже почувствовали, что Нин Тао просит об унижении с помощью легкого кунг-фу, чтобы сломать строй, но эта погоня только обнаружила, что Нин Тао не только летел быстрее, чем они, но и летел выше, чем они!

Нин Тао сказал: "Это, я считаю, что прорвал мечное строение?"

Каждая из девяти женщин-ниндзя, владеющих мечами, издала громкий крик и нахлынула снова.

На этот раз они не атаковали Нинг Тао своими летающими мечами напрямую, но Нинг Тао собрался посередине и произнес заклинание своим мечом.

В видении Нин Тао пустота дрожала, и из воздуха появился золотой слон Пу Сиань Бодхисаттва. Бодхисаттва была настолько золотой и величественной в своем божественном лице, что смотреть на нее прямо не смели. Белый слон был ростом в сто метров, настолько огромным, что мог раздавить гору за один метр!

За пределами формирования меча.

Си Эн холодно ворчал: "Он точно не сможет пройти этот третий барьер, этот третий барьер требует понимания сущности Дхармы Будды, чтобы пройти его".

В формировании меча.

Нинг Тао тихо произнес: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу звук Дао".

Чёрт!

Божественные часы поражают, посторонние не могут услышать величественный звуковой сигнал божественных часов, но в сознании Нин Тао это как огромная волна, обрушивающаяся на море, мгновенно смывающая золотой свет Пу Сиань Бодхисаттвы и огромного белого слона, высотой в сто метров.

Это всего лишь иллюзия, и первое предложение Вашей Сутры посвящено разрушению всевозможных иллюзий.

Нинг Тао снова качался и вырвался из Девяти Небесных Мечей Формирования.

Еще одна капля челюсти, не только от зрителей, но и от завязанных ниндзя.

Нин Тао открыл рот и сказал: "Сколько преград имеет это мечное образование, и как долго мне придется преодолевать это препятствие? Почему бы вам, ребята, просто не использовать самый мощный ход, и мы решим проблему одним махом, хорошо?"

"Высокомерие!" Цзы Эн был в ярости, и волной Буддийской Пыли: "Великое Небо возвращается к одному, Огонь Дхармы тушит демонов!".

Нинг Тао засмеялся: "Я не демон, как меня можно истребить"?

Девять фехтовальщиц-нинни быстро заняли позицию и снова окружили Нинг Тао посередине.

Цзы Синь мгновенно нервничал: "Сестра, в соответствии с правилами, пока доктор Нин прорвался через три прохода, он пройдет, этот девятый проход - истребительный проход, как ты можешь..........................".

Не дожидаясь, когда Си Синь закончит свое предложение, Си Ен прервала свои слова: "Я на своем месте, не говори слишком много - огонь придет".

С звуком "огня", деревянные мечи в руках девяти женщин, владеющих мечами, внезапно взорвались, и в одно мгновение, древесная пыль распространилась через формирование меча, подметаясь к Нин Тао со всех сторон. Не дожидаясь, пока он окрасит тело Нин Тао, весь деревянный порошок вспыхнул, и все вокруг Нин Тао, на вершине его головы было яркое золотое пламя.

Это пожарная тюрьма!

Нинг Тао не смог прорваться через строй с лестницей под ногами.

Девять монахинь-самок сделали шаг вперед по направлению к Нин Тао, и огненное подземелье мгновенно сжималось, затем еще один шаг вперед в башне, и еще один круг. К третьему шагу Нин Тао уже почувствовал палящие горячие волны ци, и этот мана-пожар был не только необычайно горячим, но и, казалось бы, мучил его душу!

Си Эн суровым голосом сказал: "Доктор Нин, пока вы признаете поражение сейчас и живете в этой травяной хижине, я уйду".

Нин Тао вдруг понял, только что Си Синь сказал в соответствии с правилами, чтобы прорваться через три прохода, даже если пас, но Си Ен настоял на использовании сильнейшего девятого прохода, также сказал, что до тех пор, пока он признал поражение жить в хижине на выходе из строя, истребитель не хочет, чтобы он жил в Эмей школы сердца уже ясно ясно.

Но чем больше это происходило, тем больше означало, что здесь был череп Чжу Хонъюй!

Нинг Тао улыбнулась безумно: "Пропустить поражение"? Слово "уступить" никогда не встречается в моем жизненном словаре."

Си Эн сказала: "Как ты думаешь, одежда на тебе выдержит гнев Девяти Небес? Ты сгоришь!"

Нин Тао также знал, что Небесные Облачения Сокровищ на его теле не все выдерживают магический огонь этого мечного образования, Небесные Облачения Сокровищ лишь часть магического иммунитета, а не абсолютного, и когда он столкнется с мощным магическим оружием и магическими образованиями, он все равно сломается, и он также будет ранен или даже окажется в чрезвычайно опасной ситуации. Тем не менее, у него был свой способ нарушить строй!

Нин Тао сдвинул глаза, чтобы посмотреть на Си Ен за пределами пожарной тюрьмы, и открыл свои зубы: "Я не думаю, что этот твой огонь отличается от пожаров в ларьках для барбекю на улице".

Цан был в ярости: "Вперед!"

Девять завязанных узлами женщин-нинни сделали четвертую ступень, огненное подземелье снова сжималось, и в одно мгновение пламя бушевало, палящее дыхание выжгло Нинг Тао. Несмотря на то, что он находился под защитой Небесных сокровищ, его ладони, которые были голыми в воздухе, и волосы на теле на кончиках пальцев мгновенно обгорели, издавая палящий запах обгоревших волос. Его кожа также питалась и могла быть поджарена в любой момент!

Цзы Эн гневно закричал: "Быстро признай поражение!"

Нин Тао сделал глубокий вдох и прочитал вслух: "Нет конца морю горечи, только динь".

Духовное пение имеет свою собственную силу дхармы.

С выходом третьего предложения Твоей Сутры температура вокруг Нинг Тао упала, и весь мир, казалось бы, был затоплен морем воды. Дыхание печали и отчаяния охватило весь разум каждого, включая девять завязанных узлами монахинь.

С одной стороны был волшебный огонь, с другой - океан, и как только две энергии столкнулись, они обе исчезли.

Нинг Тао прошел через Девять Небесных Мечей Формирования.

Позади них большая группа женщин застыла в тишине.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0406 Глава 0406 Любопытные нимфоманки**

Глава 0406 Любопытные монахини за воротами горы представляли собой холм, похожий на паровую булочку, с каменной лестницей, тянущейся вверх, а через определенные промежутки времени стоял буддийский храм, окруженный жилыми зданиями. Самый высокий - самый величественный, и когда вы смотрите снизу вверх, вы чувствуете, как будто строите храм посреди воздуха, загадочный и торжественный.

Вся секта Эмеи на этом холме, искусно выложенная. Нин Тао не должен был вынимать Земной ищущий чернильный камень для зондирования, он также мог сказать, что под этим холмом есть духовная вена.

Драконья чакра была самой ценной в мире фэн-шуй, но она была гораздо менее ценной, чем духовная чакра в мире земледелия. Только такая секта, как секта Эмеи, может сидеть в этом редком месте правды, но если бы это были маленькие секты, однорукие охранники, оккупировавшие эту территорию, я боюсь, что их давно бы убили.

Однако духовная чакра под этим холмом была уже достаточно слабой, и было несложно отличить ее от ауры, блуждающей в воздухе. Это место имело ауру, но оно было очень тонким, а в некоторых местах даже отсутствовало время от времени, и это было признаком духовного провала чакры.

Нин Тао поднимается по ступенькам, его шаги не быстрые и медленные, давая людям ощущение прогулки по живописной местности.

Цзы Синь догнал: "Доктор Нин, пожалуйста, подождите".

Нинг Тао, который только что поднялся по каменным ступенькам и прошел не более нескольких шагов, остановился на своих следах и оглянулся на Сострадание. Не только Цзы-Шин догонял, но и Цзы-Ын и большая группа монахинь-самок.

Нин Тао сказал: "Разве я уже не пробил твой меч? Если я все еще буду жить в этой убогой травяной хижине, я не смогу, так что я вернусь".

Сиксин остановился перед Нин Тао, слегка нервничая: "Нет, сестра Сиксин попросила меня пойти и подготовить для тебя комнату, так что ты пойдешь со мной".

Нинг Тао сместил взгляд и выглядел благосклонно.

Си Эн избегала взгляда Нинг Тао, тряся пылью Будды с помощью одной установленной ладони: "Амитабха Будда".

Нинг Тао тоже не хотела с ней спорить, она просто выполняла указания Мастера Разбитого Сердца. Он кивнул, затем последовал за Мерси.

Для него было совсем не трудно прорваться сквозь формирование меча у горных ворот, но трудной частью было то, что Мастер Разум потушил. Он не уверен, сможет ли он получить фрагмент черепа от бессердечного хозяина и разгадать тайну смерти Чжу Хунъюя в том году.

Сострадание привело Нинг Тао на склон горы Манджу, а затем в ряд отсеков. Это покои монахинь, а во дворе перед купе высыхают какие-то монашеские халаты и брюки. Ни один бюстгальтер в поле зрения, в конце концов, все здесь самодостаточно, и дамы не могут заплатить за бюстгальтер с губкой, чтобы носить его, как и женщины в мире. Там были белые полоски ткани, и я думаю, что это был их лифчик.

В коридоре стояла группа молодых монахинь-самок, глядя на Нин Тао и бормоча что-то, каждая с любопытным взглядом в глазах. Не все самки нинни могли выйти отсюда, чтобы увидеть внешний мир, и вполне возможно, что Нинг Тао был первым мужчиной, которого они увидели за столько лет.

Группа женщин-ниндзя смотрела на Нинг Тао очень вежливо, но, напротив, Нинг Тао чувствовала себя несколько неуютно и избегала их взгляда. Девочки были молоды и красивы, но у него в голове не было ни одной мысли. Это буддийская Чистая Земля, и не должно быть ни одной мысли о грязи.

Цзы Синь привел Нин Тао к двери комнаты и сказал: "Доктор Нин, вы займете эту комнату". Ты пойдешь первым и посмотришь, а я принесу тебе новое постельное белье, чтобы ты переоделся".

Нин Тао кивнул, но в сердце мрачно сказал: "Неужели это опять меня не проверяет? С таким количеством комнат в этой Эмейской секте, я не могу поверить, что не существует отдельной комнаты для меня, что значит поместить меня в женское общежитие?"

Мерси открыла дверь и зашла внутрь.

Нин Тао использовал послесвечение своих глаз, чтобы взглянуть на группу женщин-нинни, стоящих в коридоре и бормочущих. Ему было действительно любопытно, о чем они бормотали, думая, что он цирковая обезьяна или что-то в этом роде?

Си Эн повела за собой, предположительно, на встречу с мастером Ми Синь и доложила об этом.

Нинг Тао тоже вошел в дом.

Дом был небольшим, дюжина или около того квадратный, с деревянной кроватью, маленьким столом, помещенным у окна, и соответствующей скамейкой. Был также небольшой деревянный гардероб, который даже не был покрашен и выглядел довольно старым.

Милосердие очень резко сложило одеяло, свернуло его в одеяло и обняло его на руках, готовое его забрать.

Нинг Тао осторожно сказал: "Когда же я встречусь с Мастером Истребляющим Сердце"?

Я тоже не знаю об этом, я спросила старшую сестру Си Синь по дороге, и она сказала, что собирается отчитаться перед Мастером. Когда я вижу тебя, я должен спросить своего хозяина. Не волнуйся об этом, останься на время и увидишься с Мастером".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я просто буду спокойно ждать, пока мой уважаемый хозяин увидит меня, но....."

Цзы Синь посмотрел на Нин Тао, и большие глаза ежа моргнули, "Но что?"

Нин Тао сказал: "Здесь нет другой комнаты? Я имею в виду отдельное, подходящее место, где я могу жить один".

Чи Синь мурлыкала губами и смеялась: "Нет такого места для жизни, это секта Эмей, конечно, все люди, живущие здесь, это женщины, так что вы можете просто коммуницировать".

"Сколько практикующих врачей вашей Эмейской секты?" Нинг Тао снова спросил.

Цзы Синь на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Должно быть пять или шестьсот человек, но нет пяти или шестисот домов, и много сестер и братьев живут в одном доме".

"Так много людей?" Нинг Тао был немного удивлен.

Ци Синь улыбнулся и сказал: "Я знаю, чем вы удивлены, у нас в Секте Эмей не так уж много культиваторов, подавляющее большинство наших старших и младших сестер - это обычные культивируемые семьи". Они приехали со всей страны и были сиротами без отцов и матерей. Каждый год сестры отправлялись в путешествие и возвращали сирот, у которых не было ни отца, ни матери, и у которых была мудрость практиковать буддизм. Конечно, только девочки, а не мальчики. Обычно мы не пускаем сюда людей, и вы не смогли бы прийти сюда, если бы Хозяин не захотел починить этот летающий меч".

Нинг Тао посмотрел в состоянии просветления: "Вот и все, у меня нет проблем".

Услышав, как Цзы Синь говорит, что пять или шестьсот человек, Нин Тао действительно испугалась ее, чтобы знать, что пять или шестьсот культиваторов, что является мощной силой, если вы хотите бороться с асимметричной войной, нет ни одной страны в мире, которая не имеет головной боли. Как только Цзю Синь объяснил после этого, он почувствовал облегчение. Самыми выдающимися были еще обычные практикующие врачи, были культиваторы, но их было очень мало, в конце концов, не все из них могли стать культиваторами.

Если бы вам действительно было так легко изменить свою жизнь и стать культиватором, Нин Тао давно бы превратил Гэ Мин и Су Я в культиваторы. Не было проблем с превращением в демона, но он культивировал Небесный Дао и не мог этого сделать. Даже Цзян Хао, он только вышел из своего пути, чтобы вылечить ее от демонической болезни и спасти ее жизнь, а не превратить ее в демона. Если бы он непосредственно превратил Гэ Мин или Су Я в демона, то его практика Дао была бы уничтожена. Вполне возможно, что даже Добрый и Злой Трипод не излечит бесовскую болезнь и не унесет жизни Ге Мин и Су Я!

Жизнь на земле, человек делает это, и небеса смотрят. Есть определенные вещи, которые никогда не должны быть сделаны, и если ты их сделаешь, то будешь осужден Богом.

Это, все они, были эмоциями Нинг Тао в мгновение ока.

Цзы Синь обняла простыни и постельные принадлежности и ушла, а на выходе даже сделала вежливый комментарий Нин Тао: "Доктор Нин, сначала отдохните, я приду после того, как получу новые постельные принадлежности и постельные принадлежности".

Нинг Тао также вежливо сказал: "Пожалуйста".

После того, как Сиксин ушел, Нин Тао закрыл дверь в свою комнату и подсознательно хотел вынуть свой мобильный телефон, чтобы сообщить Цзян Хао и Цинь Чжоу, что он был в безопасности, прежде чем он вспомнил, что его мобильный телефон был отнят Сиксином. Он осмотрел дом на мгновение, затем щелкнул пальцами и прыгнул к балкам комнаты, нарисовав на них кровавый замок.

Тук-тук.

В дверь постучали.

Нин Тао в панике спрыгнул с балки комнаты, похлопал пыль по рукам, затем подошел и открыл дверь в комнату.

В дверном проеме стояла группа маленьких мастеров, один из которых уставился прямо на него, и этот взгляд действительно выглядел, как группа больших девочек, которые никогда раньше не видели обезьяну в цирке, вдруг увидели обезьяну.

Нин Тао, на которую уставилась группа молодых девушек-нинни, неловко сказал: "Друзья, молодые хозяева, могу я вам помочь"?

"Ага." Молодая монахиня, которая не выглядела в свои двадцать лет, сухо кашляла и в старости сказала: "Хозяин, откуда вы.........................................................".

Нинг Тао сказал: "Я пришел снаружи".

Самка нахмурилась: "Я знаю, что ты со стороны, я спрашивал, откуда твоя семья, откуда ты, понял?"

Нин Тао засмеялся: "Я из горного города Шуджи и в настоящее время живу в Бейду".

Монахиня-качала головой, ''Горный город''? Никогда не слышал об этом, и я не знаю, где мой старый дом". Когда она сказала это, ее выражение было несколько мрачным.

"Я тоже не помню, где был мой старый дом, я просто смутно помню... там был большой двор с рекой перед дверью и кучей уток в нем." Женская особь сказала.

"Я помню много снега в моем доме, очень густой, очень густой снег..."

Группа молодых монахинь бормотала о "родном городе", который они помнили, но Нинг Тао стал аккомпанементом, притворяясь карманом слов.

Нинг Тао понимает их, как человек может не хотеть быть дома? Идея возвращения к своим корням лежит глубоко в костях и крови каждого китайца, и после долгого времени, проведенного за его пределами, чувство тоски по дому окрепнет. Но все они были сиротами без родителей, привезенными сюда до того, как поняли, что делают, и даже если они скучали по родным городам или близким, это было бесполезно.

"Во что превратился внешний мир?" Ведущая женщина, Ни, спросила еще раз.

Нин Тао на мгновение задумался, прежде чем сказать: "Внешний мир грязный и грязный, много лжецов, много недобросовестных бизнесменов, вода в водостоках грязная и черная и вонючая, дома, в которых живут люди, похожи на птичьи клетки, много людей много работают, чтобы получить дом, где они могут спать, короче говоря, это не сравнится с вашим местом, я завидую вам всем за то, что вы живете в этой сказочной стране".

"Неужели мир настолько плох?" У самки было выражение разочарования на лице.

Нинг Тао вздохнул: "Есть места, которые еще хуже, чем я говорил, и худшее - это все еще сердца и умы многих людей сейчас".

"Упс, я бы хотел пойти и проверить, так как так оно и есть, а не выходить." Нани сказала.

Одна из дам сказала: "Ты все еще жалок, оставайся здесь еще на несколько дней и поговори с нами о внешнем мире".

Нинг Тао просто улыбнулся и не ответил. Мир там, конечно, не так плох, как он говорит, и причина, по которой он так говорит, на самом деле ложь с благими намерениями. Если бы он изобразил внешний мир дымным и красочным, эти молодые монахини захотели бы выйти и увидеть его еще больше. Они живут здесь в изоляции, каждый из них чист как лебедь, и если они выйдут в грязь, то вернутся обратно, покрытые илом.

"Зачем вы все здесь собрались? Не ходи пока делать домашнее задание!" Голос Цзы Эн пришел, Стерн.

Группа женщин-нинни разбросана сразу.

Цзы Ень и Цзы Синь подошли, Цзы Синь держала в руках совершенно новую кровать с постельными принадлежностями и простынями.

Цзы Эн сказал: "Доктор Нин, пожалуйста, следуйте за мной, хозяин хочет вас видеть".

"Да, пожалуйста, ведите." Нинг Тао сказал.

С другой стороны, Цзю Синь зашёл в комнату Нин Тао, чтобы застелить ему постель.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0407 Глава 0407: Бессердечный хозяин**

0407 Глава 0407: Самый высокий храм на горе Шифу Шифу Манджу назывался Залом Да Сюн Бао, и он был величественным и атмосферным. В зале Сиддхартха Гаутама Будда закреплен в достойной манере. Старое племя стояло на коленях на футоне, глаза закрывались, скандируя сутру и нежно постукивая деревянной рыбой в одну руку.

До-до-до-до-до.................

Эта старая племянница была мастером Эмейской секты, мастером Ми Синь, а деревянная рыба, которую она стучала, была той же самой деревянной рыбой из воды, которую Нин Тао починил.

Нинг Тао уже полчаса стоял перед дверью храма, но госпожа Смерть скандировала с закрытыми глазами, даже не глядя на него, не говоря уже о том, чтобы поговорить с ним.

Си Ен стоял за дверью храма со связанными руками, не произнося ни слова, выглядел спокойно, словно слушая, как Мастер Ми Синь декламирует сутру, это было то, что ему очень понравилось.

Через некоторое время пришло и Сострадательное Сердце, стоящее осторожно под ступеньками, не осмеливаясь подойти, казалось бы, из страха нарушить декламацию сутры Мастером Бездумным.

Ning Tao был бездельничать и скучать, и когда он увидел, что Cixin внезапно вспомнил что-то, он отступил от шагов и стоял с Cixin.

Цзы Синь взглянул на Нин Тао со слегка нервным видом.

Нинг Тао сказал маленьким голосом: "Маленький господин Сострадания, я только что вспомнил кое-что".

"Что... что это?" Голос сострадания был еще меньше.

Си Ен оглянулся на Нин Тао и Си Синь с недовольным выражением лица.

Нин Тао притворился, что не видит, и снова сказал: "В прошлый раз на блошином рынке Лю 18 ты так не говорил, ты заикался, но на этой встрече ты совсем не заикаешься, что происходит?"

Когда он приехал, то имел в виду фрагменты черепов секты Эмэй и Чжу Хонъюй, где бы он заметил такую маленькую деталь. Неработающее яйцо необъяснимо пришло в голову в данный момент.

Цзы Синь сказал маленьким голосом: "Учитель велел нам быть осторожными с нашими словами, когда мы выходим на улицу, не разговаривать с незнакомыми людьми, и не говорить ни с кем, кто спрашивает о том, что здесь происходит. Я подумал, почему бы мне просто не притвориться заика, чтобы никто со мной не разговаривал, а те, кто хочет что-то узнать, естественно, не хотят разговаривать с заика".

Какое остроумие!

Нин Тао не мог не отдать больших пальцев, этот, казалось бы, честный и простой для крайнего маленького вдохновителя, но даже он "старый лис" обманул прошлое. Это правда, что передняя волна реки Янцзы толкает заднюю волну, и передняя волна умирает на пляже.

Цзы Ен снова оглянулся на Цзы Синь.

Цзы Синь поспешно закрыла рот и опустила брови, даже не посмев посмотреть на Нин Тао.

Нинг Тао не был счастлив в своем сердце и просто свистел. Он ждет уже больше получаса, этого достаточно, чтобы дать ему лицо, но Мастер Бездумный все еще сидит и стучит по деревянной рыбе и скандирует, до-до-до-бип-бип, он не может продолжать так ждать, не так ли?

"Доктор Нинг, пожалуйста, уважайте себя". Цзюэнь высказался, чтобы остановить это.

Нин Тао притворился, что не слышит, и продолжил свистеть.

В этот момент звук деревянной рыбы в залах Будды наконец остановился, и звук пения сутр исчез.

Госпожа Эрксин открыла глаза, а затем встала с футона, ее голос звучал из зала Будды: "Си Эн, Си Синь, вы оба спускайтесь, пока я разговариваю с господином Нин".

"Да". Цзы Ень и Цзы Синь ответили вежливо, затем отступили.

Мастер-разумная госпожа снова сказала: "Мастер Нинг, пожалуйста, входите".

Нин Тао вошел в Зал Великого Героя и вместе с ладонями сделал три чаши, затем преклонил колени на футоне и поклонился еще три раза. Уважение к убеждениям людей - это не только вежливость, но и общение. Его сторона сделала достаточно, чтобы потом было легче говорить о вещах.

Именно во время поклонения Будде Сакьямуни Нин Тао использовал послесвечение своих глаз, чтобы понаблюдать за мастером Шифу Гонгшеном.

Внешний возраст миссин-сэнсэя также выглядел чуть более шестидесяти лет, с высокой и худой фигурой, тонкими щеками, глубокими и острыми глазами, создающими впечатление, что у него есть большая мудрость и он глубоко непостижим.

Всего одним взглядом Нин Тао восстановил послесвечение из угла глаз и, поклонившись Бодхисаттве, встал с футона с улыбкой на лице: "Мой старший, Нин Тао, поклоняется Мастеру, Истребляющему Сердце".

Мастер-Уничтожитель Разума посмотрел на Нинг Тао и до сих пор не сказал ни слова.

Нинг Тао горько улыбнулась: "Мастер-разумение гасит?"

Тогда Мастер Бездумный сказал: "Я слышал о вашем имени и некоторых ваших поступках от Мастера Дхармы, и в то время мне было интересно, что вы за человек".

Нинг Тао сказал: "Хозяин, не за что, на этот раз я пришел..."

Тем не менее, не дожидаясь Нин Тао, чтобы закончить свое предложение, мастер Бездушие внезапно ударил по ладони.

Нинг Тао был застигнут врасплох, и к тому времени, как он отреагировал, он уже получил пощечину в грудь. С огромным ударом его ноги оторвались от земли, и все его тело было отброшено назад. В пустоту, он сделал два шага подряд, который только противодействует удару на его тело, прежде чем упасть на землю.

Эта ладонь, если бы не Небесное Сокровище, Нинг Тао определенно был бы серьезно ранен.

Мастер Мьен уставился прямо на Нин Тао с изумлением в глазах: "Си Эн сказала, что ты встретил грудь с Девятью Небесными Мечами Единство Формирования Небесных Мечей. Бедняжка Ни еще не совсем в это поверила, но теперь, когда ты дала бедняжке Ни жесткую пощечину, кажется, что то, что она сказала - правда".

Нинг Тао рассмеялся в ответ: "Ты поэтому дал мне пощечину?"

Без половины объяснения, мастер-наставник спросил еще раз: "Я не понимаю, как вы прорвали девятый барьер Девятого Небесного Мечного Формирования? Этот девятый проход Формирования Дхармы, даже Мастер Воздуха Дхармы не смог его сломать".

Голос Нин Тао был слегка холодным: "Мастер Ми Синь, я уважаю вас, как старейшину, поэтому не буду беспокоить вас о том, что сейчас произошло, но если вы зайдёте слишком далеко........"

"Что с тобой случится?" Гроссмейстер "Угасающий разум" смотрел на Нинг Тао жгучими глазами.

Нинг Тао неторопливо открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил из сундука рафинирующую баржу: "Я просто разобью тебя здесь".

Нинг Тао добавил: "Мне просто нужно пошевелить парой пальцев".

Смех Мастер-девы Багряного Сердца остановился, голос ее ледяной холодный: "Доброе высокомерное отродье, бедная монахиня прожила сотни лет и никогда не видела такого безудержного практикующего выращивание, как ты, ты здесь, чтобы высказаться и проявить неуважение к Будде, ты не боишься, что я убью тебя?".

Нинг Тао холодно посмеялся: "Убить меня? Я осмеливаюсь прийти сюда одна, и я не боюсь того, что ты со мной сделаешь. Я говорю тебе правду, пока я хочу уйти, никто в этом мире не сможет меня остановить, ты хочешь попробовать?"

Несмотря на то, что он является главой такой большой секты, как секта Эмей, он, конечно, очень мощный, но он оснащен спасающей жизнь культивацией кунг-фу и конечным средством побега, так что если он действительно хочет уйти, он действительно не может остановить его. Кроме того, как только он боролся, он был случайно и Tian Bao одежды, он мог противостоять избиению Мастер огнетушитель, может ли Мастер огнетушитель противостоять пулям Утонченный пистолет баржи Shell Gun, это было трудно сказать. Что касается Зала Великих Благородных Сокровищ, то это было действительно тривиальное дело, которое можно было перевернуть за несколько кадров.

"Амитабха!" Мастер-наставник объявил о призыве Будды, и его тон вернулся в нормальное русло: "Это грех - открыть рот и снести Зал Будды посреди этого Великого Благородного Зала". Я не хочу тебя убивать, но я просто хочу испытать тебя.

Нинг Тао сказал: "Как бы ты себя чувствовал, если бы я выстрелил в тебя и сказал, что я бессердечен и не переезжаю убивать?".

Однако гроссмейстер-наставник не разозлился и сказал слабо: "Бедная монахиня слышала о вашей клинике от мастера Фа Кенга, а также знает, что у вас есть средства для ремонта волшебного оружия. Ты протянул руку ученикам Бедного Ни, чтобы починить его летающий меч. Ты же не пытаешься помочь людям стать счастливыми, правда? Все бедные монахини, которые должны были попытаться, но все еще не могут видеть тебя насквозь, просто скажи прямо, что ты хочешь от меня?"

Нин Тао не мог не ругать в сердце Мастера Факонга, но он не двигался: "Я думаю, Мастер уже угадал, чего я хочу, поэтому я не буду бить вокруг да около, я просто пришел сюда, чтобы заключить с тобой сделку, я отремонтирую летающий меч для тебя, а ты отдашь мне череп Нефрита Вермилиона в твоей руке". Кроме того, я хочу знать, что случилось в том году и почему вы ее убили?"

"Ты действительно пришла за этим черепом". Мерцание эссенции промелькнуло в глазах Мастера-Уничтожителя.

"Ты готов заключить эту сделку со мной?"

"Эта штука - великое зло, и как только современному миру грозит хаос, что ты хочешь сделать, когда ты так решительно настроен его заполучить?"

Нин Тао сказал: "Откуда ты знаешь, что эта штука - великое зло, с опасностью хаоса в мире"? Что я знаю, так это то, что он может лечить эпилепсию и тетраплегию в нужном количестве. Как насчет того, чтобы рассказать мне, что случилось в том году, и мы разобьем его вместе".

Мастер-наставник на мгновение замолчал, затем подошел к задней части статуи Будды Сакьямуни.

Нин Тао пробудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, и в одно мгновение первое погодное поле Мастера-Уничтожителя вошло в его поле зрения, и его духовное культивирование было мощным. Еще более странным было то, что маленькая золотая фигурка была смутно видна в облаке ауры, которое было окутано над ее головой.

Нин Тао был поражен в своем сердце и тайно сказал: "Этот золотой злодей, он легендарный Юань Инь? Кажется, что ее Младенец Юань не слишком силен, что парень Чен Пиндао намного сильнее, в конце концов, его Младенец Юань даже может попасть в тело собаки".

Чен Пингдао практиковал более двух тысяч лет, и даже если он был еще более глупым в своей квалификации, глупая птица будет летать первым, и с небольшим прогрессом накопленных, его выращивание достигнет очень высокого уровня.

С точки зрения культивирования Духовной Силы, Уничтожитель Разума Младенческой Стадии Юаня был определенно гораздо более мощным, чем он, Доктор Культивирования на Кристаллической Стадии. Тем не менее, его Дэн был размером с волейбол, так что даже Чен Пиндао не мог в это поверить. Новейшее дополнение к этому - личность владельца Небесной клиники, кунг-фу и средства спасения его жизни путем избиения, а также эксклюзивное магическое оружие посредника между добром и злом, с которым он вовсе не боится сражаться.

Тем не менее, все было не до такой степени, что не было выбора, и он не был готов оторвать себе руки с истреблением госпожи. В конце концов, на этот раз он пришел не для того, чтобы бороться за силу, а для того, чтобы искать формулу предка Дэна.

Сразу же после того, как первое метеорологическое поле госпожи Ми вышло на линию прямой видимости, тысячи ароматов устремились в ноздри Нинг Тао. В тот же миг он уловил знакомый аромат - запах особого пигмента Будды на лицевой стороне ладана, надписанного по формуле "Ищущий Предка Дан Дан".

Две секунды спустя Нинг Тао зациклился на источнике запаха благовоний перед Буддой, который находился за статуей Будды Сакьямуни. Именно в этот момент он завершил зрение и сохранил только запах носа.

Госпожа Дева внезапно оглянулась на Нинг Тао.

Нинг Тао отчитался с улыбкой, как будто ничего не сделал.

Мастер Бездумный перешагнул через статую Будды и обошёл за ней, незаметно для глаз.

Изначально Нин Тао хотел последовать за ним и посмотреть, но, подумав об этом немного, он сдался. Он ничего не сделал, Мастер Уничтожитель был настолько оборонительным и пытался его, если он следовал за ним, Мастер Уничтожитель не думал, что он хочет что-то ограбить.

Он также искренне не осмелился ограбить, эту статуэтку Будды Сакьямуни за спиной нет волшебного массива органов, о котором не говорят, в случае спешки она уничтожила фрагменты черепа, тогда сожаления не повернется вспять.

Через несколько минут мастер Мушин вернулся из-за статуи Будды Сакьямуни с дополнительным темным деревянным ящиком в руке. Ящик также является своего рода духовным материалом, который в "Каталоге духовных материалов" называется "Груша Чёрного Цветка". Практикующие буддизм и даосизм любят делать буддийские бусины из этого духовного дерева, Че-бусины.

Видя время, когда Мастер-дева вытащила коробку, на мгновение Нин Тао подумала, что она вытащила фрагменты черепа Чжу Хонъюй, но запах ладана с передней стороны Будды всё ещё исходил из-за статуи, что означало, что она не вытащила его. Потом он поднял то, что было внутри коробки из черной груши.

Конечно, Мастер-Уничтожитель передал Нин Тао деревянную коробку с цветущей черной грушей: "Это мой летающий меч, ты почини его первым, и мы поговорим".

Нин Тао взял коробку и открыл ее, чтобы взглянуть на нее, которая содержала кучу летающих кусков меча. Осколки были серебряные, аура была наполнена рунами, и на первый взгляд это было очень мощное заклинание.

С первого взгляда Нин Тао закрыл коробку, обнял ее, повернулся и ушел налево.

Напротив, мастер-наставник замер на мгновение, она думала, что Нин Тао будет торговаться с ней, но не ожидала, что Нин Тао будет иметь хоть одно лишнее слово.

За дверью Большого Благородного зала появилась светлая улыбка из угла рта Нинг Тао: "Хочешь меня выставить?". Несмотря на то, что тебе несколько сотен лет, ты все еще немного нежен в яме".

Это было то, что Магистр Разума, очевидно, не могла услышать.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0408: Сумасшедший Летающий Меч.**

Глава 0408 Сумасшедший летающий меч обратно в комнате Нинг Тао закрыл дверь и открыл черный цветочный ящик из палисандрового дерева, вытаскивая летающие части меча внутри и складывая их вместе по частям.

Всего было собрано 58 штук, чтобы сделать полноценный летающий меч. На части рядом с эфесом выгравировано имя летающего меча "Сломанный воздух". Он немного длиннее и шире обычного меча, имеет сплющенную рукоятку и не имеет конструкции, похожей на кровеносную впадину.

Впервые увидев настоящий летающий меч, несмотря на то, что это был летающий меч, собранный по кусочкам, Нинг Тао все равно был взволнован. Однако сам он прекрасно знал, что даже если бы он починил этот летающий меч под названием "Сломанная лощина", то не смог бы использовать его сам. Летающие мечи, которые он мог использовать, могли быть доработаны только сами по себе. Однако до сих пор ни Добрый и Злой Трипод, ни Библиотека Свитков Писания не предоставили ему даже подобия техники усовершенствования летающих мечей.

Думая о добром и злом штативе, Нин Тао вдруг вспомнил одну вещь, после чего открыл маленькую коробку с лекарствами и вытащил бамбуковую тетрадь.

На бамбуковой тетради появился пункт: сбор арендной платы завершен, в этом месяце клиника за пределами неба обновлена. С двадцать девять дней и одиннадцать часов до следующей даты сбора арендной платы, арендная плата за следующий месяц составляет восемь тысяч добрых и злых арендной платы, а остаток на счету двенадцать тысяч пятьсот семнадцать очков за добрые и злые арендной платы.

Несмотря на то, что на счету было более 12 000 арендных платежей, он почувствовал сильное давление, когда увидел стоимость "8 000". Он также не мог не задуматься над вопросом, Чен Пиндао не может быть модернизирован в течение двух тысяч лет, как к нему, чтобы быть модернизированы каждый месяц, не потому ли, что у него есть волейбольный Большой Дэн?

Это действительно небесная дорога безвозврата.

После некоторого перерыва сердце Нинг Тао снова успокоилось. Чен Пингдао, безусловно, не может быть модернизирован в течение 2000 лет, и клиника за пределами неба работает на грани краха. Ему показалось несправедливым, что клиника модернизировалась каждые два месяца после того, как он занял эту должность, но он получил выгоду от клиники "Небеса за пределами", о которой Чен Пинг Дао даже не осмеливался думать. Есть лестницы под стопой, кулаки кошачьего когтя, в случайном порядке, Ваша сутра, Небесные сокровищницы, Небесная техника летающих игл, дошкольная хирургическая техника ножей и т.д. У него было гораздо больше средств и каналов для получения медицинской платы, чем у Чэнь Пиндао, и он осмелился сказать перед дворцом Да Сюн Бао в Секте Эмэй, что он снес на глазах у Мастер Дева, все это на самом деле было основано на арендной плате, которую он заплатил.

Небеса вознаграждают трудолюбие, и слово не может быть более уместным. Чем больше он культивировал Небесный Дао, тем трудолюбивее и усерднее он был, тем больше денег он зарабатывал на свой диагноз, и тем большую награду Небесный Дао дал бы ему.

Думая так, Нинг Тао тоже почувствовал облегчение. Он положил бамбуковый набросок бухгалтерской книги обратно в маленький ящик для лекарств, затем оторвал общую палку с нарисованным на ней кровавым замком, открыл дверь удобства, вернулся в Небесную внешнюю клинику, чтобы забрать разбитый штатив, а затем починил летающий меч в комнате Эмейской секты. Процесс длился всего несколько секунд и десять секунд туда и обратно, и он совсем не беспокоился о том, кто узнает об этом.

Кровавый замок над балкой комнаты, он не мог легко двигаться.

Динь, динь, динь..............

Кусочек за кусочком летающего меча фрагменты бросали в гнилой разбитый горшок, но когда он добрался до третьего Нин Тао перестал бросать его, положил оставшиеся кусочки обратно в деревянный ящик с черной грушей, расцвевшей, и начал латать гнилой.

Мастер Дева хотела, чтобы он поговорил с ней после ремонта летающего меча, в то время у него даже не было карты в руке, как он мог говорить? Но если бы мы заключили сделку в то время, эффект был бы не очень хорошим. Поэтому он взял фрагмент летающего меча и ушел. Он будет культивировать только треть его, так что мастер истребитель увидит эффект, и инициатива по ведению переговоров в то время будет в его руках.

В полдень Нин Тао вышел из комнаты с разбитым мечом в руке и вышел во двор, чтобы потанцевать меч. На самом деле это бессистемный удар, левый удар, правый удар, и удар дважды, без красоты танцевального меча.

Во дворе не было женского гнезда, и я не знаю, кто его видел, и с приветствием во дворе быстро собралась толпа женского гнезда.

"Его танцевальные движения на мечах трудно наблюдать."

"Это не может быть какой-то мощной мечной техникой, не так ли?"

"По-моему, это похоже на двухмерную мечную технику секты Удан".

"Насколько уродлива двухмерная мечная техника секты Удан?"

"Он выглядит таким крепким".

"Все ли мужчины так выглядят?"

"Ты слишком много думаешь об этом, на это хорошо смотреть, большинство из них - нет."

Группа монахинь-женщин бормотала и разговаривала, а приезд Нин Тао добавил к ним много тем.

Нин Тао сделал паузу и поднял сломанный меч высоко над головой, повернув голову персонажа лицом к группе жизнерадостно выглядящих монахинь.

Монахиня-самарянка посмотрела на разбитый меч в руке Нин Тао и внезапно нашла что-то и с удивлением сказала: "Разве это не волшебное оружие нашей Эмейской секты Zhen Sect Broken Void"?

"Ой! Это и вправду Воздушный Разрушающий Меч!" Молодой господин выдохнул в изумлении.

"Легенда гласит, что овладев этим летающим мечом, можно летать на Луну!" Старший хозяин был взволнован.

Нинг Тао был ошеломлен этим заявлением, сейчас только большие страны имеют возможность отправлять астронавтов на Луну, но летающий меч может летать на Луну, это слишком большой отрезок времени, не так ли? Но хотя он не верил в это в своем сердце, слова старшей женщины-нинни незримо укрепили его решимость хотеть летающий меч, и даже породили сумасшедшую идею о том, что он хочет взять летающий меч на Луну, чтобы увидеть его!

"Как летающие мечи нашей Эмейской секты попали в его руки?"

"Правильно, как взрывающийся летающий меч попал в его руки?"

"Я доложу Мастеру..................." молодой Мастер повернулся и побежал.

Слабая улыбка появилась из угла рта Нинг Тао, такого эффекта он и хотел, иначе он бы не играл в обезьянку во дворе.

Однако в это время старшая монахиня, которая сказала, что может отправиться на Луну с разбитым воздушным мечом, сказала: "Легенда гласит, что на Луне действительно есть Дворец Гуанхань, и желание Мастера - отправиться на Луну, чтобы найти Дворец Гуанханьской феи Чанъэ".

Сердце Нин Тао внезапно стал беспорядок чувств, летающие мечи могут подняться на Луну уже достаточно возмутительно, и теперь говорит, что разбитое сердце мастер хочет подняться на Луну, чтобы найти Chang'e теперь широкий холодный дворец, это также слишком ненадежно, не так ли?

Если на Луне действительно есть Хиросимский дворец, то китайские, американские и российские астронавты отправились туда, а спутников на Луне так много, почему их не нашли?

Что касается этого Широкого Холодного Дворца, возможно, это пещера некоего культиватора................................"

Первоначально он не верил, но с этим анализом, Нин Тао вдруг обнаружил, что у него, кажется, есть еще одна карта в руке.

"Что вы все здесь делаете? Все идите помогите на кухне". Подошла Си Эн, а за ней девять женских монахинь, которые завязывали Узел Девяти Небесных Мечей за горными воротами.

На этот раз девять монахинь держали в руках не деревянные мечи, а настоящие.

Группа зрителей снова рассеялась, один мигает быстрее другого.

Нин Тао снова поднял короткий меч в руке над головой, позируя при внимательном наблюдении, но послесвечение угла глаза было у входа в этот ряд отсеков.

Мастер-разумная госпожа тоже пришла.

Си Эн быстро шел, сдерживая волнение в своем сердце, и делал вид, что спокойно говорит: "Мастер Нин, как так получилось, что вы культивировали только наполовину"?

Нин Тао опустил полуразбитый летающий меч и медленно сказал: "Я отдам тебе летающий меч на ремонт, но я все равно буду использовать свой собственный духовный материал". Чтобы починить этот ваш летающий меч, я использовал много духовного материала, теперь, когда у меня нет никакого духовного материала, как я могу его починить?".

Цзы Ен сказал: "Какой еще духовный материал тебе нужен? Спроси, несмотря ни на что".

Нинг Тао сказал: "Я дам тебе список".

Си Эн посмотрела на половину летающего меча в руке Нин Тао, все еще показывая тревожное состояние ума: "Почему бы тебе не сказать мне, какой материал духа тебе нужен сейчас, и я пойду приготовлю его сейчас".

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Куда спешить?"

Подошел Мастер-мизантроп, его глаза жутко смотрели на половину секции летающего меча, держащегося в руке Нинг Тао.

Нин Тао вежливо сказал: "Оказалось, что Мастер Глушитель Разума тоже здесь, я не видел его только что, простите за грубость".

Мастер Уничтожения протянул руку помощи: "Покажите мне летающий меч".

Разбитый летающий меч был частично отремонтирован так быстро, как она могла иметь сердце, чтобы говорить глупости с Нин Тао.

Нин Тао передал половину летающего меча Мастеру Миконгу и снова сказал: "Хочешь, я отдам тебе остальное?".

Си Эн нахмурилась: "Мастер Нин, что ты имеешь в виду?"

Нин Тао протянул руки: "Я больше ничего не имею в виду, летающий меч - твой, а не мой. Я дал тебе свой духовный материал для культивирования, и вместо того, чтобы сказать тебе спасибо, ты привел этих девяти господ. Ты, наверное, думаешь, что я починил все свои летающие мечи и готов их ограбить?"

Си Эн на мгновение моргнула глазами и сказала: "Не говори ерунды, это же буддийская Чистая страна, как мы можем сделать что-то подобное?"

Нинг Тао засмеялся: "Что в этом такого сложного, отговорки делаются людьми, я уверен, что вы, ребята, найдете кучу отговорок, чтобы пойти и ограбить вещи".

Что еще сказала Си Ен, госпожа Ми Синь пошевелила глазами, чтобы посмотреть на нее, и она закрыла за собой рот.

"Зерн, сними их", - сказала госпожа госпожа.

"Да". Си Эн привела девять монахинь, владеющих мечами.

Мастер Огнетушитель Разума продолжал смотреть на меч, говоря: "Ни одной трещины, и аура была значительно усилена, как вы это сделали?"

Нин Тао сказал: "Это мое ремесло для еды, я говорил тебе, ты Эмей Секта вырастила меня на всю жизнь"?

Гроссмейстер-наставник Фей нахмурился: "Это буддийская Чистая Земля, не говори ерунды"!

Нин Тао хладнокровно смеялся, "Буддийская Чистая Земля"? Осмеливаешься ли ты сказать, что привёл сюда тех девяти учеников Формирования Меча и не перешёл грабить Летучий Меч?"

Мастер-Уничтожитель Разума не признал этого и не отрицал, она просто посмотрела на Нинг Тао.

Нин Тао сказал: "Я тоже не буду говорить с тобой глупости, Летающий Меч, который я выращивал до такой степени". Если ты хочешь, чтобы я починил твой летающий меч, тебе придётся взять Духовный Материал для бросания летающего меча".

Великая госпожа Наставница без колебаний сказала: "Это не проблема, Бедная Монахиня теперь отпустит Си Эн и будет готовиться".

Нинг Тао сказал: "Сначала выслушайте меня, это не условие, вы, ребята, заслуживаете предоставить реставрационный материал для духа". Я сделаю одно условие, ты знаешь, чего я хочу, дай мне этот фрагмент черепа, плюс расскажи мне, что случилось в том году".

Мастер-наставник сказал: "А если бедняга откажется?"

Нинг Тао улыбнулась: "Без проблем, до свидания".

Он сказал уйти.

"Стоп!" Мастер-Уничтожитель Разума позвонил Нин Тао.

Нин Тао остановился на своих следах, и в углу его рта появился намек на улыбку, но к тому времени, как он повернулся и прошел мимо, на его лице уже не было и намека на улыбку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0409 История Фокс Цзи и Чжу Хунъюй**

Глава 0409 История Фокс Цзи и Чжу Хонъюй "Четыре глаза".

Нин Тао слабо сказал: "Дело простое, либо ты даешь мне фрагмент своего черепа и рассказываешь, что случилось в том году". Либо я ухожу, а ты охраняешь этот фрагмент черепа и половину летающего меча, и мы больше никогда не будем разговаривать друг с другом".

Госпожа Мастер Разума на мгновение замолчала, прежде чем сказать: "Сначала ты починишь летающий меч, а Бедная Нее отдаст тебе фрагмент черепа".

Нинг Тао засмеялся: "Ты обращаешься со мной, как с трехлетним ребенком"? Только что я только что отремонтировал половину своего летающего меча, а ты пришел с большой группой людей, если бы я отремонтировал все твои летающие мечи, ты бы все равно отдал мне куски черепа"?

Госпожа Мастер Разума сказала: "У тебя есть фрагмент черепа, и ты все еще будешь чинить летающие мечи для бедных монахинь"?

Нинг Тао сказал: "Я не такой, как вы, ребята, я культивирую Небесный Дао и буду делать то, что скажу". Если ты действительно волнуешься, ты можешь сначала показать мне череп и рассказать мне историю Чжу Хонъюя. Потом я починю для тебя летающий меч, а потом ты отдашь мне фрагменты черепа".

Неважно, нужны ли фрагменты черепа или нет, ему просто нужно было запомнить приведенную выше формулу Дана.

Господин госпожа госпожа снова замолчала на минуту, прежде чем сказать: "Пойдемте с бедной монахиней".

Нинг Тао тайно вздохнул с облегчением, следуя за Мастером Уничтожителем Разума.

По дороге миссис Ментор нарушила тишину между ними: "Я действительно не понимаю, это самая ожесточенная вещь в мире".

Нин Тао на секунду задумался, прежде чем сказать: "Если человек убивает человека ножом, то вина лежит в теле ножа или в человеке? Я не знаю, как Мастер определил, что Поиск предков Дана был великим злом, но я думаю, что до тех пор, пока он используется правильно, он не только не вызовет хаос в мире, он может даже пойти на пользу миру. Как я уже говорил, я усовершенствовал поиск предков Дана от изувеченной культивирования Дана, который может лечить эпилепсию и тотальный паралич".

После одного разговора Мастер Разумная Госпожа снова замолчала.

Нин Тао также не ожидал нескольких слов, чтобы убедить такую фигуру, как Мастер Стирания Души, что он следует за Мастером Стирания Души, и через некоторое время он вернулся в Большой Героический Зал Сокровищ на вершине холма.

"Входите". Госпожа Мастер Разума была немного вежливее в своем тоне.

Нин Тао вежливо кивнул головой, а затем последовал за Мастером Огнетушителем Разума в Большой Героический Зал Сокровищ.

Статуя Будды Сакьямуни сидит на троне лотоса, величественная, величественная и сострадательная. Он возвышался над Нин Тао, и этот взгляд не изменился ни по подобию, ни по возможности. По мнению Нин Тао, человеческое лицо на штативе добра и зла на самом деле более "божественно", потому что оно может отличить добро от зла.

"Присаживайтесь". Сначала мисо скрестила ноги и села на футон, а затем подняла пальцы на соседний с ней футон.

Нин Тао также последовала ее примеру и села со скрещенными ногами на футон.

Госпожа госпожа сказала: "Вы должны услышать историю того года, я вам ее расскажу".

Нинг Тао посмотрел на истребляющего мастера, очень сфокусированно.

В первый раз они были в одной комнате, во второй раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в третий раз они были в одной комнате, в четвертый раз они были в одной комнате. Мы не знаем, откуда она взялась, только то, что она лисица. Она искала практикующего культивирования специалиста вроде тебя, чтобы усовершенствовать эликсир для нее, и этот эликсир был Предком, Ищущим Дэна.........."

Сердце Нин Тао было в шоке, но он изо всех сил старался сохранять спокойствие.

Мастер Синь Синь продолжал: "Эта Леди-лиса жестока и безжалостна, и Доктор Культивации, к которому она подошла, убьет ее немедленно, если она не подчинится. Она провела Шесть Дао Реинкарнация Диаграмма, которая была на седьмом месте в списке десяти самых порочных заклинаний, и она сама была непревзойденной в демонической магии. И даже если практикующий культивирование, подчиняющийся ее похотливой власти и оттачивающий алхимию для нее, будет убит ею, если она потерпит неудачу....................................................".

"В то время, когда в мире культивирования говорили о лисах и лисах, врачи-культивисты были в опасности, и в этот период никто даже не делал таблеток и не лечил болезни, а врачи-культивисты даже находились под угрозой исчезновения. Мастер Факонг выступил с призывом к уничтожению демонов, и все, кто имел чувство справедливости и совести в возделываемом мире, не откликнулись на этот призыв. Мы подставили наживку и заманили девушку-лису показать себя. Она действительно появилась, и мы начали осаду, и она была тяжело ранена, но все же сбежала благодаря Шести Пути Реинкарнации..........".

"Альянс по удалению демонов" искал во всех восьми направлениях, но о ней не было никаких новостей. Именно в это время распространилась легенда о Дэне Поисков Предков. Говорили, что это был бессмертный дан Единой Бессмертной Даны в Древний Период Линга, и как только он будет создан, Дух Дана пробудит Единственную Бессмертную Дану и подвергнет этот мир опасности. Ходили даже слухи, что виновником разрушения Древней Эры Линга была бессмертная Дана. К сожалению, слухи - это всегда слухи, и ни в одной из версий не упоминается имя того Бессмертного царства Дана........".

Есть артефакт, есть дух, есть эликсир.

Нин Тао уже видел инструментальные духи, инструментальные духи Души, поедающей Урн, и инструментальные духи Диаграммы Реинкарнации Шести Дао, но он никогда не видел Духа Дана.

Какой Дэнлинг?

Безо всяких признаков, красноокрашенная женщина пришла в голову Нин Тао, может ли она быть Духом Древнего Предка, ищущим Дэна?

"Поисковое зелье предков" уже разожгло беспорядки в мире земледелия и вызвало яростный шторм. Лисья Леди была тяжело ранена нами и исчезла бесследно, и формула Дэн Поиск Предков также исчезла, и мы преследовали его во всех направлениях безрезультатно. По прошествии двадцати восьми лет после Канси появилась женщина по имени Чжу Хунъюй..."...

"Даосская подруга получила секретное сообщение, в котором говорилось, что Чу Хонъю была дочерью Фокс Цзи, и что у нее в голове была формула Дана "Поиск предков". Фокс Цзи вышла замуж за принца Чжу Сана после того, как мы в том году серьезно пострадали, родила Чжу Хонъюя под скрытым именем и вырезала на черепе Чжу Хонъюя благовоние перед Буддой........".

"Позже было обнаружено местонахождение Чжу Хунъюй, и она бежала в Западную провинцию, за которой мы следовали до конца". По дороге мы обнаружили несколько окровавленных деревень пастухов, даже стариков и детей. В конце концов, мы перехватили Чжу Хунъюй на стороне Священной горы, она стала демоном, и те пастухи были убиты ею......".

"Даосизм Чу Хонъю просто несопоставим с даосизмом ее матери, и мы убили ее с легкостью". Даосская подруга вскрыла ей голову и действительно нашла формулу "Поиск предков" Дэна. Этот даосский друг разделил фрагменты черепа Чжу Хунъюй на семь частей и передал их разным людям на хранение, Бедняжка Ни была одной из тех, кто хранил фрагменты черепа.........

Услышав это, Нин Тао беззвучно посчитал в своем сердце, что у него в руках уже был фрагмент черепа Инь Мо Лана, а также фрагмент черепа Чжу Хунциня и фрагмент черепа, найденный во Флоренции, который представлял собой три фрагмента черепа. Прямо сейчас он собирался получить четвертый экземпляр, если бы Николас Конти и культивирующие силы, стоящие за биотехнологической компанией Genesis, имели по одному экземпляру, это означало бы, что в мире уже шесть экземпляров, и ему нужно было только снова найти лучший экземпляр, чтобы собрать воедино формулу Дэна "Поиск предков"!

Гипотетически, если бы одна из культивационных сил, стоящих за Николасом Конти Кангом или биотехнологической компанией Genesis, имела два фрагмента черепа, это означало бы, что формула "Поиск предков" Дэна была бы уже неповрежденной, и ему нужно было бы только получить фрагменты черепа в руки Николаса Конти Канга или культивационные силы, стоящие за биотехнологической компанией Genesis, чтобы получить полную формулу "Поиск предков" Дэна!

Но это была лишь теория, и весьма вероятно, что культивационные силы, стоящие за Николасом Конти и Биотехнологической компанией Genesis, имели лишь фрагмент черепа. И даже эти две части, какая бы она ни была, будет нелегко достать.

"Думаешь, на этом история закончится? Это не так". Мир внезапно погрузился во тьму, где пять пальцев пропали, и кто-то напал на нас, и мы потеряли много людей. К моменту окончания битвы остался только один фрагмент черепа Чжу Хунъюй, который держал в руках Цзюй...".

Нинг Тао не мог не спросить: "Кто на вас напал, ребята?"

Мастер-Уничтожитель Разума покачал головой: "Я не знаю".

"Нет?" Нин Тао был ошеломлен, мастер Синь и мастер Факун в современном мире буддизма являются ролью ведущего старшего брата и ведущей старшей сестры, двое сформировали демонический альянс удаления на самом деле даже не знаю, кто напал на них, насколько могущественным должен быть этот человек!

Гроссмейстер Эрксин горько смеялся: "Бедная Ни знает, что ты не веришь, но это правда". Это история Чжу Хонъюй, прослушав ее, ты уверен, что все еще хочешь получить фрагменты ее черепа?"

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Мастер Ум потушен, семь фрагментов черепа почти все в мире, этот из коллекции Emei Sect не принесет вам никаких преимуществ". Ты все еще можешь отвергнуть меня, если я приду сегодня, если это тот же человек, который напал на тебя в прошлом, ты все еще можешь отвергнуть его? Кроме того, Запад поднялся вместе с человеком по имени Николас Конти, который очень мощным образом объединил выращивание и технологию. Он контролирует знаменитую наемную компанию Blackfire, вы можете отказать ему, если он найдет свой путь сюда с техническими заклинаниями и наемниками?".

Мастер-Уничтожитель застал врасплох.

Нин Тао продолжил: "То, что причитается, всегда придет, от этого некуда бежать". Ты отдашь мне этот фрагмент черепа, и я объявлю внешнему миру, что он в моих руках. В будущем, даже если этот человек и Николас Конти возьмут его, это будет только из моих рук. Это все, что я могу сказать, пусть Мастер думает сам за себя".

"Ты умрешь". Мастер Безмозглости сказал.

Нин Тао улыбнулся ласково: "Если бы кто-то нашел в Царстве Культивации кого-то, кто играет со своей жизнью каждый день, то этот человек определенно был бы мной. Если я не попаду в ад, то кто попадет в ад?"

"Хорошо, что я не попаду в ад, кто попадет в ад". Только потому, что вы так сказали, и потому, что вы отремонтировали сломанный воздушный меч для бедного Ни, бедный Ни даст вам фрагмент этого черепа". Господин Госпожа встала и подошла к задней части статуи Будды Сакьямуни Будды.

Нин Тао не следил за прошлым, карты, которые должны быть разыграны он закончил, слова, которые должны быть сказаны также были закончены, теперь он мог только ждать результатов, чтобы появиться.

Через несколько минут мастер-убийца вернулся и передал старую деревянную коробку Нин Тао.

Нин Тао протянул руку, чтобы получить деревянный ящик, его рука слегка дрожала.

Деревянный ящик был открыт, а внутри лежал фрагмент черепа на его спине, с местом, где Будда Цянь Сян написал "Поиск предка Дана".

Мастер-наставник сказал: "Ты вернешься, а потом Цзы Ен пошлет духа, который чинит летающий меч, в твою комнату, чтобы ты пришел".

Нин Тао не успел взглянуть поближе, как закрыл деревянный ящик: "Тогда покойный старейшина вернется первым и будет ждать моих хороших новостей".

Господин госпожа госпожа говорила еще раз: "Помни об обещании, которое ты дал бедному ниндзя, что ты возьмешь этот осколок черепа и объявишь его в своих руках внешнему миру".

Из угла рта Нинг Тао появился намек на смех: "Я не даю тебе обещание, я даю обещание всем присутствующим".

Такие, как сострадание, например, монахини-женщины, которые даже не знают, где их родной город.

"Амитабха". Мастер Безмозглости объявил о призыве Будды.

Нинг Тао уехал с большим успехом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0410: Летающий меч**

Глава 0410 Летающий меч Си Эн послал коробку, полную духовных материалов для рафинирования летающего меча, и кусок звездного железа в нем. Теперь, пока у него есть секретный метод оттачивания летающего меча, он, вероятно, сможет оттачивать свой собственный летающий меч.

Сумерки наступили рано в бассейне, а закат горел как огонь, в то время как гора Манджу, на которой находилась секта Эмей, уже была окутана тенью гор.

Двор перед одним из отсеков был заполнен женскими монахинями школы Эмей, болтали и разговаривали, и сцена была оживленной.

"Я слышал, что этот доктор собирается исправить сокровище нашей Эмейской секты Чжэнь, Летучий Меч Сломанной Пустоты, это правда?"

"Конечно, это правда, мы знали об этом давным-давно, а теперь ты знаешь об этом? Что ты делал весь день?"

"Режу дрова, рублю дров, собираю воду... о, и я собрал корзину огурцов, ты думаешь, я такой же бездельник, как и ты?"

"У меня шпилька сломана, интересно, сможет ли он ее починить?"

"Белая сахарная тыква сегодня так хороша, если бы только было больше белого сахара......"

"Когда он выйдет, я так хочу увидеть Сломанный Меч Воздуха."

"Что такого прекрасного в мече? Хорошо бы выглядело, только если бы Мастер пролетел круг на своем летающем мече!"

"Хорошо, хорошо, не забудьте попросить Мастера выполнить мастерство летающего меча позже!"

"Эта старшая сестра, которую ты не сжимаешь, ты наступила мне на ногу..........."

Дело в том, что женщин так много, что их темы могут варьироваться от истоков вселенной до солености или вялости сегодняшнего блюда, небо - это предел.

В комнате Нин Тао тихо сидел на табуретке, осторожно поглаживая меч.

Этот меч был сломанным летающим мечом, который он починил.

Его отремонтированный сломанный летающий меч не мог видеть ни малейшей трещины, все его тело было серебристым и ярким, лезвие было острым, а аура его задерживалась. Хотя он не видел предыдущего Сломанного Летающего Меча Пустоты, который не был поврежден, он был уверен, что Сломанный Летающий Меч Пустоты, который он восстановил с помощью Сломанного Штатива, превзошел предыдущее выступление во всех отношениях.

Все тело меча дёргалось, почти разрезая пальцы Нинг Тао.

Сердце Нинг Тао было наполнено волнением: "Могу ли я управлять этим летающим мечом?"

Он встал и ударил ножом, но было сопротивление, исходящее от его тела меча, не было ничего перед ним, но это дало ему ощущение, что перед ним невидимая стена, и он ударил ножом, что невидимая стена с его разбитым летящим мечом!

Нинг Тао не был мертвецки настроен, он положил на землю разбитый Летающий Меч Пустоты, а затем встал на обе ноги. Следы духовной энергии были введены, летучий меч прорвался в воздух звуком меча, тело меча дрогнуло, и удар пришел из-под ног и толкнул его вниз.

Этот результат обескуражил его, и даже если бы он лично починил летающий меч, он не смог бы им правильно пользоваться. Чем выше звание законного оружия обычного культиватора, тем сложнее ему было его освоить. Неразбиваемый вентилятор является низкоуровневым оружием, которое он также может использовать, чтобы блокировать пули, и камень чернил также может быть использован, чтобы найти землю, но летающий меч оружие даже трудно использовать как обычный меч.

"Кажется, мне нужен летающий меч, или я должен сам его оттачивать, интересно, как далеко должна зайти Небесная внешняя клиника, прежде чем мне дадут летающий меч?" Сердце Нинг Тао было наполнено тоской.

В это время за дверью вдруг раздался женский голос: "Неужели вы так бездельничаете? Что вы все здесь делаете? Пора что-то с этим делать!"

Это голос Милосердия.

Большая группа монахинь-самок разбросалась, но никто из них не остался в стороне и не стоял, наблюдая на расстоянии.

Мастер-Уничтожитель Разума также приближался, и она остановилась перед дверью. В тот момент, когда она остановилась на мгновение, она, казалось, что-то почувствовала, и вдруг на ее спокойном лице появилось выражение шока: "Разбитый летающий меч неба!".

Дверь комнаты открылась, и Нинг Тао вышел из комнаты с разбитым воздушным летящим мечом.

Все глаза были собраны над разбитым летящим мечом в руке Нинг Тао, и пара широкоглазых глаз были наполнены изумлением.

Разбитый летающий меч был поврежден сотни лет назад, но теперь он появился в руках Нинг Тао не зря!

Не дожидаясь, пока Нинг Тао что-нибудь скажет, Мастер Бездушие не мог дождаться, чтобы протянуть руку помощи и сделать шаг.

призвание!

Разбитый летающий меч выпустил меч, отряхнул ладонь Нинг Тао, и с свистом полетел в руки Магистра Леди, Истребляющей Сердце.

Свиш, свиш, свиш!

Стены треснули, и карниз сорвался, где прошел меч qi, и даже Ci En и девять самок Монахинь Формирования Меч уклонились от него!

После ослепительного танца с мечом гроссмейстер Синь Се внезапно подбросил в воздух разбитый Летающий Меч Пустоты, затем сделал вертикальный прыжок и приземлился на него обеими ногами.

Ого!

Сломанный летающий меч унес в небо Master Exterminator, его скорость была невероятно быстрой, не такой быстрой, как пуля, но определенно немного быстрее, чем у обычного авиалайнера.

Вся секта Эмей ликовала, один был взволнован больше, чем другой.

Нин Тао посмотрел на летающий императорский меч в небе, завидовал в своем сердце, и мысль об усовершенствовании своего летающего меча стала еще сильнее.

Не дожидаясь Мастера Бездумного, чтобы лететь обратно на землю, Нин Тао убрал свое зрение и подошел к двери с маленьким сундуком лекарства на спине. Увидев, как Мастер-Уничтожитель овладел летающим мечом, ему уже не нужно было оставаться здесь.

Цзю Синь погнался за ним, немного нервничал: "Мастер Нин, вы, вы уходите?"

Нинг Тао засмеялся: "Летающие мечи улетели в небо, зачем я все еще остаюсь здесь"?

Сострадательное сердце хочет говорить, но останавливается.

Нин Тао сказал: "Нет такого банкета, который не разгоняется, я увижу тебя в мире".

Цзы Синь нежно укусила свою крошечную губу, а потом кивнула "Хмм".

Нин Тао также кивнул в Цзы Синь, прежде чем сделать шаг.

Цзы Синь посмотрела на спину Нин Тао, ее маленький ротик открылся, как будто она хотела попрощаться, но в конце концов, она все равно ничего не сказала, только слабый шум комара ускользнул из-под ее губ: "Я хочу послать тебя........".

И она действительно сделала шаг.

"Ха!" Холодный хрюкнул из ноздрей, когда он уставился на Цзы Синь.

Каблук, сделавший шаг вперед с состраданием, снова сжался, и не осмелился снова посмотреть на спину Нин Тао.

Никто не посылал Нин Тао, и ему не нужно было.

Из горных ворот Нингтао убежал от стены. С лестницей под ногами, он быстр, как дроссельный внедорожник.

Ого!

Тень от меча прорвалась сквозь воздух и затем зависла под абсолютной стеной.

Разбитый воздушный меч подвешен в пустоте, неся на себе вес истребителя, но даже не дрожал ни минуты.

Нинг Тао сделал резкую остановку и немного растерялся. Он посмотрел на гроссмейстера "Погашенное сердце" и осторожно сказал: "Гроссмейстер "Погашенное сердце", Летающий меч, который я починил для тебя, что ты имеешь в виду?".

С одним броском руки, Мастер Безмозглости улетел в сторону Нинг Тао.

Нин Тао на мгновение замерз, затем протянул руку и схватил.

Это был его мобильный телефон, и он забыл о нем, когда Мастер-Уничтожитель не послал его ему.

Мастер Бездумный сказал: "Я благодарен тебе за то, что ты починил Сломанный Меч Пустоты, и этот фрагмент черепа твой, чтобы избавиться от него".

Нинг Тао расслабился: "Хозяин, пожалуйста, говорите".

Гроссмейстер-наставник минуту молчал, прежде чем сказать: "В будущем, если вы собрали фрагменты черепа Чу Хонъюй, пожалуйста, подумайте дважды, прежде чем совершенствовать Родословную Поиск Дан. Если это действительно великое зло, Дан Унесенный Ветер, пожалуйста, уничтожьте его вовремя".

Нинг Тао кивнул: "Я обещаю тебе".

Гроссмейстер Мьен посмотрел на Нин Тао с нежным тоном: "Двери Эмей Секта открыты для вас, вы можете прийти, когда захотите. Вот так, до свидания."

Оставив эти слова позади, один из мечных ножей Мастера Ми Синь плоско заострял, а Разбитый Летучий Меч Пустоты свистнул и улетел в сторону горы Маньчжу в центре бассейна.

Нинг Тао не мог не вздохнуть с одобрением: "Круто!"

Скорость открытия двери удобства не имеет себе равных ни в одном летающем мече, он хотел иметь летающий меч в основном потому, что он хотел испытать ощущение полета в воздухе, и ощущение измельчения овощей в бою.

Только тогда, когда он не мог видеть Heartbreak Master Tai Ningtao, он убрал свое зрение, и он подошел к подножию Сквозь небо виноградной лозы и поднялся вверх по ней, ища подходящее место, чтобы нарисовать кровяной замок, как он это сделал. Он оставил в той комнате в Эмейской секте замок с кровью, но в конце концов, он был небезопасен, и он хотел оставить еще один. По этой же причине он бежал так долго, если не по этой причине, как только покинул горные ворота Эмейской секты, он открыл кровавый замок и ушёл, а Мастер Разум потушения не смог даже догнать его, если бы захотел.

Поднявшись на полпути вверх по скале, Нинг Тао нашел трещину между скалами, а его сторона только что пробурила. Он оставил сквозь небо виноградную лозу, зарылся в эту трещину, укусил палец и нарисовал кровавый замок, затем открыл кровавый замок и вернулся в Небесную внешнюю клинику.

В клинике за небом царит тишина. На этот раз клиника собрала 4000 арендных плат за добро и зло, а в "Динге" было более 8000 долларов. Похоже, что много, но клиника модернизируется в следующем месяце и забирает его в январе. После убийства Бай Шена, Нин Тао долгое время не чувствовал давления диагноза "золото", а теперь это давление вернулось.

Изначально он хотел взять пять тысяч долларов денег на диагностику добра и зла, чтобы открыть дверь склада лекарственного оборудования, но теперь в этой ситуации, без имеющегося остатка в одну-две тысячи, он не осмелился открыть дверь.

Металлический спиртовой материал, переданный из Emei Sect, все еще лежал в коробке, весом в сотни фунтов, очень существенный. Подсчитано, что их более чем достаточно, чтобы сделать из этих металлических духов летающий меч, но теперь это просто вопрос размышлений.

Нин Тао переместил эту коробку с металлическим спиртовым материалом в угол стены, затем вернулся к столу, вытащил этот фрагмент черепа из маленького сундучка с лекарствами, а также подсознательно переместил глаза, чтобы посмотреть на Добрый и Злой Трипод.

Глаза Доброго и Злого Трипода были плотно закрыты, без признаков полуоткрытия.

Сердце Нин Тао втайне сказало: "Я воспользовался бухгалтерской книгой и бамбуковым скетчем, чтобы узнать третье издание "Поиска предков" Дэна, но в бухгалтерской книге и бамбуковом скетче даже не сказано, что это была великая нечестная вещь, "Дэн унесенный ветром". Теперь, когда я вернул фрагмент черепа Чжу Хунъюй, и Добрый и Злой Трипод не отреагировал ни на что, это означает, что легенда того времени неправдоподобна, так кто же снова распространяет слух?".

Сотни лет, Чунчжэнь десять лет тех, кто случилось, эти вещи уже давно уничтожены в реке времени, кто может сказать ясно?

Подумав об этом, он не смог придумать подсказку, и Нинг Тао тоже сдался. Он переписал формулу дана на фрагменте черепа, затем поместил фрагмент черепа в ящик в своем столе. Даже если бы это был только этот фрагмент черепа, пока он находится в этой небесной клинике, неважно, Николас Конти или культивирующая сила, стоящая за биотехнологической компанией Genesis, никто не смог бы вырвать этот фрагмент черепа из его рук.

Собрав фрагменты черепа, Нин Тао начал собирать спиртовой материал.

На фрагменте черепа, полученном из Эмейской секты, было восемнадцать спиртовых материалов, у него было только три, а пятнадцать было еще коротким.

Этот результат не удивил Нинга Тао, затем он разбудил свой мобильный телефон, вошел в группу Daoist Club WeChat и отправил сообщение: сегодня из Emei Sect получил фрагмент черепа, на котором был записан старинный рецепт танца, я не знаю, какой рецепт танца будет утончен. Мне не хватает духовного материала. У кого-нибудь из вас есть латекс крови?

Потом всплыла целая куча ответных сообщений.

Однако в новой формуле дана вообще нет латекса из крови. Он выпустил такую новость только для того, чтобы распространить новость о том, что он получил этот фрагмент черепа из секты Эмей через даосов в группе.

Он пообещал, и он выполнит.

После возвращения нескольких сообщений, Нин Тао покинул Небесную внешнюю клинику, он хотел встретиться с Фокс Сяодзи.

То, что случилось тогда, действительно было тем, что сказал господин Сёдзи?

Когда реинкарнация Fox Hime сможет восстановить свои воспоминания из прошлой жизни?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0411 Модернизация команды**

Глава 0411 Модернизация команды Атмосфера в гостиной была слегка морозной.

"Золовка, вы разместили такую новость в группе "Даоист", эта новость определенно скоро распространится. Вы когда-нибудь думали, что если Николас Конти и тот большой человек, о котором мы не знаем, до тех пор, пока у одного из них в руках два фрагмента черепа, это означает, что все семь фрагментов черепа сейчас в мире. Если бы я был на их месте, я бы вышел за тобой, а ты, обладающий четырьмя осколками черепа, был бы первой мишенью, которую я бы поразил". Белая Цзин высказала свои собственные мысли.

Цзян Хао, однако, придерживался другого мнения: "Это северная столица, и компания "Черный огонь" не осмелилась бы предпринять здесь военные действия, даже если бы они были достаточно смелыми". Если это сам Николас Конти, то мы разберемся с ним вместе, как раз вовремя, чтобы вырвать у него из рук его Дэна Клыка".

Цинь Чжуй также сказал: "Точно"! Кто бы это ни был, иди один, и я убью одного, иди два, и я убью пару!"

Бай Цзин взглянул на Цинь Чжуй, похоже, возмутившись тем, что они с Цзян Хао были одеты в штаны.

"Я тоже скажу". Инь Мо Лан открыла рот и сказала: "Я думаю, первое, что нужно сделать, это собрать все Духовные Материалы, чтобы усовершенствовать Поисковую таблетку предков, а что касается остального, нам просто нужно использовать солдат, чтобы заблокировать воду и покрыть землю, брат Нин, ты думаешь, я прав?".

Нинг Тао сказал: "Я найду способ получить необходимые Духовные Материалы, но это займет некоторое время". Так как рано или поздно начнется битва, я вооружу тебя и сделаю сильнее".

"Вооружить нас?" Инь Мо Лан подсознательно посмотрел на вышитый весенний меч, висящий на ее талии, что взгляд, казалось, говорит, что я не вооружен здесь?

Нин Тао сказал: "Ну, и Цинь Чжуй имеют Небесные облачения Сокровищ, старейшина Инь и сестра Бай еще не имеют их, так что вы даете мне набор одежды, которую вы носите, и я буду ткать одежду для вас в соответствии с размером и стилем, и надеть Небесные облачения Сокровищ, ничто другое не может гарантировать этого, но, по крайней мере, это может гарантировать, что вы не получите больно от ножей и пистолетов, и пули не причинят вам боль".

Инь Мо Лан был мгновенно взволнован: "У меня все еще есть набор дробящих костюмов для летающих рыбок и тысяча официальных шляп, я пойду и принесу их для тебя".

Нинг Тао сказал: "Принеси мне это позже, выслушай меня. Небесные облачения сокровищ - это только одно из них, в дополнение к Небесным облачениям сокровищ, я собираюсь обновить ваши облачения, чтобы сделать ваши облачения еще более могущественными. А теперь дай мне все свои заклинания".

Инь Мо Лан первым развязал вышитое весеннее лезвие на талии и вручил его Нин Тао.

Бай Цзин встал и сказал: "Я вернусь домой и заберу свои заклинания и одежду".

Цзян Хао вытащил Небесную Пыль Будды из талии и сказал несколько подавленным: "Это оружие Дхармы, которое вы мне дали, но мне оно действительно не нравится, я не монахиня, у меня всегда странное чувство, когда я использую Буддскую Пыль".

Если тебе действительно не нравится эта Буддийская пыль, я ее сломаю, - сказал Нинг Тао, - Ты не сможешь использовать вуду, которое я нормально усовершенствовал". Морской Восток оставил меч, который называется Морской Душой, и Я усовершенствую пыль Будды в меч Морской Души и дам его тебе".

"Вот и все." Уголок рта Цзян Хао показал намёк на улыбку, что она действительно хорошо умела пользоваться пистолетом, но пистолет, который Нин Тао усовершенствовал, она не могла использовать нормально, но если бы ей пришлось выбирать между ножом и Буддийской пылью, она определённо предпочла бы использовать нож.

Была очередь Цинь Чжоу, но Цинь Чжоу пересек губы: "У меня нет никакого заклинания".

Нин Тао на мгновение задумался и быстро придумал волшебное оружие: "У меня есть нерушимый веера, теперь у меня есть Небесные сокровища, чтобы защитить мое тело, этот веера будет мало пользы для меня, и я не могу использовать его в качестве волшебного оружия, я снова усовершенствую его с помощью духовного материала, чтобы вы могли его использовать".

Цинь Чжоу с радостью сказал: "Неразрушимый Вентилятор с моим Змеиным Коготьем - это как меч и щит, мне нравится"!

Рычащая собака неба, которая была присела в дверном проеме, вошла и положила телефон в рот на задней части ноги Нинг Тао: "Отец, это мое волшебное оружие, я думаю, удар телефонный счет является лучшим обновлением, вы ударили меня телефонный счет".

Нин Тао плакал и смеялся: "Иди к матери своего хозяина Цзяна".

Цзян Хао сказал: "Я пришлю тебе красную пачку 200 юаней, а ты ударь себя".

Рычащий Небесный Пес бросился на Цзян Хао и вилял хвостом: "Спасибо, Мастер Цзян, спасибо, Мастер Цзян".

"Пойду проверю, как там Фокс Химе." Нинг Тао покинул гостиную. Он хотел рассказать историю, рассказанную госпожой Мастер Разума Fox Xiao Ji, а затем посмотреть, как отреагирует Fox Xiao Ji.

Духнул холодный ветерок, и несколько листьев качнулись вместе с ветром, добавляя зимой немного ржавого запаха.

Прежде чем Нин Тао смог добраться до двери комнаты Фокса Сяодзи, дверь соседней комнаты открылась, и в дверном проеме появился Бай Цзин, помахав ему рукой.

"Зять, иди сюда, я тебе кое-что дам". Уайт сказал.

Нинг Тао сказал: "Просто выкладывай это мне".

Бай Цзин нахмурился: "Ты боишься, что я съем тебя или что? Ты мужчина, я женщина. Чего ты боишься? Даже если что-то случится, разве это не поставит меня в невыгодное положение?"

Нинг Тао горько улыбнулся и подошел. По его опыту, если бы он не подошел, Белый Змей не знал, какие еще неприятные слова выйдут наружу.

Цин Чжуй - чистый змеиный демон, а Бай Цзин - испорченный змеиный демон.

Когда Нинг Тао вошла в дверь на ногах, Бай закрыл дверь рукой.

Нинг Тао врасплох сказал: "Зачем ты закрываешь дверь?"

Белый Цзин подошел к кровати и сказал: "Я думаю о тебе, на случай, если эта твоя желтая сучка увидит меня и подумает, что я соблазняю тебя".

Нинг Тао была в растерянности из-за слов, Лубутен Пас Шер, она просто подбирала одну вещь, Лубутен Пас Шер, но она не создавала умышленного недоразумения.

Женский костюм и брюки, плюс фонарь, на кровати Уайта.

Нин Тао видел этот фонарь раньше, и именно с этим фонарем Бай Цзин создал иллюзию особняка в пустынной горе. Тем не менее, она никогда не видела, чтобы он использовался с тех пор, и не знал, какие другие маны он имеет, кроме создания иллюзий.

"Я хочу этот наряд, я регулярно посещаю всевозможные социальные мероприятия, так что не проблема формально одеться вот так, да?" Бай Цзин уставился на Нин Тао, ее глаза совсем не тонкие.

Нинг Тао сказал: "Конечно, нет проблем, но ты уверен, что хочешь, чтобы я обновил этот фонарь для тебя? Откуда он взялся?"

Белый с улыбкой сказал: "Это называется "Свет Горького моря", хочешь, я покажу его тебе?"

"Горький морской свет"? Нин Тао тоже немного волновался, когда впервые услышал название этого фонаря: "Проверка заклинаний здесь?".

Горькая морская лампа, которую Уайт положила на кровать, внезапно взлетела и улетела в ее руки. Когда фонарь был изначально выключен, он загорелся, как только дотянулся до ее руки.

Саша...............

Из горького моря ярких огней вышел звук весеннего шелкопряда, грызущего листья тутовника.

Зрение Нинга Тао внезапно пошатнулось, и сцена перед ним все изменилась. Это была не обычная спальня, а позолоченный массивный дворец. К нему подошла молодая женщина, женщина-викинг со щитом и топором, английская принцесса в великолепном костюме, фашистка Второй мировой войны в военной форме, рыцарская женщина с мечом на талии в ведерковой шляпе, современная женщина-президент с прохладным лицом, учительница в очках, дикая танцовщица в комбинезоне с леопардовым принтом и черной жемчужиной с густыми губами и красивой попкой...........

Посчитайте, сколько женщин, древних, недавних, современных, всех личностей, всех рас, словно в этот миг, самые лучшие, самые красивые и самые сексуальные женщины в мире пришли к нему.

Глаза Нинга Тао были ошеломлены и его сердце было в смятении.

Внезапно все женщины отошли в сторону.

Женщина в роскошной фениксовой мантии шла в сторону Нинг Тао, женщина была одета в золотую корону на голове, и ее аура была несравненно сильна. В истории есть только одна женщина, которая осмелилась так одеться, и только одна женщина с такой мощной аурой, и она - У Цзэтянь.

Какая бы женщина ни играла У Цзэтянь, ей было стыдно за себя по сравнению с этой королевой перед ней. Ее красота, ее аура, не может быть продублирована, тем более непобедимой.

Королева подошла к Нин Тао и взяла его за руку: "До тех пор, пока ты раба от меня, этот мир весь твой, и эти женщины все твои, чтобы наслаждаться".

Сознание Нин Тао было несколько смущено, неспособное определить, была ли это иллюзия или реальность.

Королева обернула руки вокруг талии Нинг Тао и выдохнула ему в ухо: "Сдавайся мне".

Я отдохнул в утробе и услышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Божественные часы ударили, и женщины перед ними все задымились, и видение Нинг Тао вернулось в нормальное русло. Он видел, что женщина, сидящая у него на руках, была не каким-то военным императором, а Бай Цзин.

Нин Тао сделал шаг назад: "Я возьму вещи и отдам их тебе через некоторое время".

Бай Цзин с удивлением посмотрел на Нин Тао: "Брат, как ты нарушил моё демоническое заклинание "Яркая лампа Горького моря"?"

Нин Тао берет в руку униформу и фонарь и выходит из комнаты, как будто не имея ни слова объяснения.

Горький морской фонарь погас, когда дотянулся до его рук, похожий на обычный фонарь. Но он больше не будет относиться к нему как к куриному ребру вуду, и только сейчас, когда он попал в эту замечательную иллюзию, у Бай Цзина было много возможностей ударить по нему.

Конечно, если бы это была настоящая разборка, он бы не дал Уайт Дзинг шанс околдовать его. На этот раз он увидел силу фонаря госпожи Бай и усовершенствовал его так, что когда команда борется, она может использовать его, чтобы создать мощную иллюзию, запутать врага и создать благоприятные условия для своей команды.

Нин Тао толкнул дверь Фокс Сяо Цзи и вошел внутрь.

Фокс Сяо Цзи открыла глаза, посмотрела на Нин Тао и закричала: "Папа".

Нин Тао сел на край кровати и протянул руку, чтобы потрогать голову Фокса Сяо Цзи: "Папа пришел рассказать тебе сказку на ночь, тебе понравилось?"

"Да, да, мне нравится слушать." Фокс Сяодзи выглядел довольным.

Нин Тао на мгновение прочищал горло, а затем продолжал: "Спустя десять лет после Чунчжэня во времена династии Мин была женщина по имени Фокс Цзи, которая была духом лисы.........".

Фокс Сяо Цзи на мгновение моргнула глазами, и, как поведал Нин Тао, пара больших уродливых глаз медленно закрылась и, наконец, издала ровный звук дыхания.

Фокс Хики спал.

Вот как она отреагировала.

Нин Тао вздохнул, когда укладывал Фокс Сяо Цзи и выходил из ее комнаты.

Разум Фокс Сяо Цзи был еще маленьким ребенком, воспоминания о прошлой жизни были еще в пыльном состоянии, не зная, когда они проснутся. В таких делах нет спешки.

Нинг Тао вышел со двора и остановился, чтобы посмотреть на дверь комнаты через переулок. Это была дверь в комнату Хуана Донглина и Фан Мина, которая была плотно закрыта. Из двери комнаты доносился слабый звук, это был звук футбольного матча.

Нин Тао покачал головой и сделал шаг в сторону Небесной внешней клиники.

Следующий, он должен быть занят некоторое время.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0412 Глава 0412: Оружие имеет цель.**

0412 Глава 0412 Оружие на своем месте, и ночь уже поздняя.

Это еще одна занятая сцена в клинике.

Нин Тао поместил Небесную Пыль Будды и некоторые духовные материалы, которые были разрезаны на куски лезвием Затмения, в Трипод Мэй Сян для уточнения. Черно-белое пламя Дана сгорело, и каждая секунда в штативе благовоний производила химическую реакцию культивирования. Различные Духовные Материалы и сломанные куски Дхармического Оружия, удалив руны и мана-знаки первоначального владельца, затем слились в новый Духовный Материал, который он назвал --- Духовный Сплав.

Это понятие "духовный сплав материала" является новой попыткой в области совершенствования оружия. В прошлом, когда он улучшал характеристики оружия или ремонтировал его, он уничтожал оружие, затем добавлял духовный материал понемногу, и использовал сломанный горшок для ремонта прогнившего. Процесс восстановления Разбитого Штатива также стал процессом улучшения исполнения Дхармы, но он был слишком громоздким, крайне неэффективным и менее чем идеальным.

Буквально за час до этого во время процесса выщипывания и тканья, у него вдруг появилось это вдохновение, почему он не применил технику ткачества Тянь Бао к Алхимии? В плетении Тяньбао семь духовных материалов рафинируются в суп-подобный "бланк", а затем выщипываются. Он был в состоянии сделать похожие заготовки из различных материалов духа и кусочков магического оружия, а затем использовать их для модернизации своего магического оружия, таким образом, понятие "сплав духа материал".

Прошло немного времени, и я не знаю, сколько времени это заняло, но по мере того, как огонь постепенно отступал, в нижней части Mei Xiang Dao появился белый металл в стиле jade-like, выглядящий кристально чистым, но излучающим красочное энергетическое сияние.

Базз!

Мэй Сян Дин ревел, пламя Дан исчезло, и сплав духовного материала внутри Дин был вытолкнут, намного больше по объему, чем он видел. Она еще не застыла, ее форма не была стабильной, но аура, которая может быть освобождена, была чрезвычайно толстой, создавая впечатление, что это был кусок булочки, который только что вышел из корзины парохода. Экстрасенсорная энергия, которую он содержал, также была чрезвычайно мощной, настолько, что воздух вокруг него проявлял некоторые признаки искажения!

Нин Тао не успел увидеть больше, схватил уже давно приготовленное лезвие затмения и разрезал его на мелкие кусочки, пока сплав спиртового материала еще охлаждался и затвердевал.

Спирт сплава материала остыл, каждый кусок был кристально чистым, как белый нефрит, но исходящий красочный свет. Как будто внутри каждого куска духовного материального сплава спрятана радуга, невидимая невооружённому глазу, сияющая всё время. Аура и аура энергии охлажденного сплава Материал Духа не уменьшилась, а наоборот, были признаки улучшения, настолько, что после того, как Нин Тао пробудил глаза к состоянию видения, каждый кусочек сплава Материал Духа, который он видел, был похож на маленькую булочку, которая только что вышла из клетки, аура была плотной, и были небольшие признаки пространства и искажения света вокруг, давая людям ощущение тайны.

"Интересно, может ли бамбуковый скетч из бухгалтерской книги распознать, что это за духовный материал?" После разрезания духовного материального сплава Нин Тао внезапно почувствовал прихоть, затем взял бамбуковую тетрадь и положил маленький кусочек духовного материального сплава на бамбуковую тетрадь.

Сплав спирта умеренный по весу, ни легкий, ни тяжелый.

Маленький кусочек духовного материального сплава был помещен на бамбуковую тетрадь, и через несколько секунд Нин Тао забрал его, а затем открыл бамбуковую тетрадь.

Из бамбукового эскиза бухгалтерской книги ничего не вытекает.

Он признает только Дана, а не духовный материал. Более того, даже если бы он мог распознать духовный материал, боюсь, что он не распознал бы сплав духовного материала, который был создан по вдохновению.

"Какая разница, давайте сначала обновим вышитое весеннее лезвие старейшины Инь и увидим эффект." Нин Тао не удосужился подумать об этом, поэтому он вернулся в бамбуковую тетрадь и взял вышитый Инь Мо Блю весенний нож, затем положил его в ароматическую кастрюлю и добавил кусок духовного материального сплава, чтобы начать процесс обновления.

Черно-белое пламя Дана возвысилось среди Мэй Сян Дао, его огонь был мощным и создавал ощущение, что он вспыхивает.

Это был также первый раз, когда Нин Тао использовал Mei Xiang Ding для обновления заклинания вместо Broken Ding, использование Broken Ding потребовало бы уничтожения заклинания, а затем его ремонта. Теперь он пытался использовать Мэй Сян Дин для усовершенствования природы, включив кусок сплава спиртового материала в вышивальное пружинное лезвие...........

Два часа спустя.

В девственном лесу Шенонгдзя.

Инь Мо Лан последовал за Нин Тао и вышел из двери, выглядя взволнованным.

Нин Тао бросил модернизированное вышитое весеннее лезвие Инь Мо Лану: "Старейшина Инь, попробуй".

Инь Мо Лан взял вышитый Весенний меч и разогрел его, и в одно мгновение из его тела высвободился красочный миллионный свет. Оригинальное серебряное лезвие также стало кристально чистым, создавая впечатление, что это произведение искусства, вырезанное из белого нефрита.

На лице Инь Мо Лана вдруг появилось странное выражение: "Это... это всё ещё мой вышивальный весенний клинок? Я подозреваю, что как только я сделаю обычную отбивную, она сломается."

Нинг Тао улыбнулась: "Попробуй сначала, прежде чем говорить".

Инь Мо Лан сделал несколько шагов назад и внезапно прыгнул вверх, размахивая мечом и резая по большому шипящему дереву, которое требовало, чтобы несколько человек держались за руки, чтобы окружить его.

С ножом в воздухе, аура терется о воздух, создавая феномен пламени ауры, в сочетании с красочным миллилитровым светом энергии, высвобождающейся из лезвия, давая потрясающее визуальное ощущение.

Ка-чау!

Вышитое весеннее лезвие прорезало ствол дерева в метре от земли без ощущения затухания, легче, чем рубить сахарный тростник!

Чуг...............................

Внезапно изнутри ствола раздался жуткий звук, за которым последовало крушение, сбивающее с ног большую площадь леса. Пень, который остается в земле, разрезанный гладким, как зеркало, создает впечатление, что он был зашкурен 2000-целевой наждачной бумагой, которая действительно блестит насквозь!

Инь Мо Лан был ошеломлен на мгновение, затем внезапно выпустил рев и нарезал огромную скалу в воздухе.

Дыхание полумесяца в форме лезвия свистнуло, и огромная скала дрогнула, разбиваясь на куски с брызгами ушей, и на теле скалы появилась ужасная трещина!

Инь Мо Лан выпустил громкий смех: "Ха-ха-ха"! Я никогда не думал, что мой Лунный Клинок был настолько мощным, и с учетом того, что вы подарили мне модернизированный Лезвие для вышивания, даже если бы Николас Конти не пришел, я все равно уверен, что смогу отрубить ему голову, чтобы вы могли использовать его как бейсбольный удар"!

Нин Тао тоже был очень счастлив, но не был переполнен радостью: "Старейшина Инь, Николас Конти не обычный соперник, к нему лучше не относиться легкомысленно. Если когда-нибудь ты с ним трахнешься, ты должен быть осторожен".

Инь Мо Лан посмеялся: "Я просто скажу это случайно, теперь, когда я приступаю к делу, вышитое весеннее лезвие, которое вы обновили для меня, я думаю, что его мощность увеличилась, по крайней мере, в несколько раз. Если ты действительно гений культивирования, которого я видел, ты можешь даже не производить его через пять тысяч лет".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Старейшина Инь не говорит об этом, кстати, нет ничего плохого в том, что ты шпионишь за этим Хуан Донглином и Фан Мином в эти дни?"

Инь Мо Лан сказал: "Пара нормальная, они ходят на работу вовремя и уходят с работы вовремя каждый день, к ним домой не приходят подозрительные люди, и у пары нет контакта с подозрительными людьми".

Нинг Тао слегка нахмурился: "Неужели я слишком осторожен?"

"Еще наблюдение?" Инь Муран спрашивал.

Нин Тао сказал: "Так как это так, то давайте забудем об этом, мы должны вернуться тоже, у меня есть еще 3 заклинания для обновления, и вы с одеждой Бай Цзин еще не закончили".

Инь Мейлан в торжественной обстановке поднялся, услышав это, и обнял Нин Тао кулаком: "Я усердно работал для тебя".

Несколько дней было тяжело, но награды были велики. Боевая мощь команды резко возросла после апгрейда, и этого достаточно для Ningtao, чтобы использовать только сплав спиртового материала. Теперь он может вести не только бизнес по ремонту заклинаний, но и бизнес по обновлению заклинаний. Как только он обновил небьющийся вентилятор, нож для морской души и горькую морскую лампу, я боюсь, что даосисты в царстве культивации будут искать его, чтобы обновить свое волшебное оружие в любое время!

Вернувшись в клинику "Небеса за гранью" и отправив Инь Мо Лана, Нин Тао снова окунулся в великое дело по переработке оружия..........

Еще неделя спустя.

Шенонгдзя, тоже лес.

Нин Тао передал нерушимый вентилятор Цин Чжуй, лезвие морской души - Цзян Хао, а лампу Горького моря - Бай Цзин. Он передал две сумки с одеяниями Тянь Бао Инь Мо Лану и Бай Цзину соответственно.

Десятью днями позже он завершил постройку облачений Тянь Бао для Инь Мо Ланя и Бай Цзина, а также модернизацию четырех облачений. Эти десять дней он не мог уснуть в течение десяти часов. Тем не менее, кроме того, что он немного умственно истощен, он, кажется, не имеет никаких проблем.

Нин Тао сказал: "Цинь Чжоу, попробуй веер, который я тебе дал, я никогда не мог использовать его как волшебное оружие, и я не знаю, какой волшебной силой он обладает, возможно, ты сможешь". Также хорошо, что вы смотрите на Лезвие Морской Души и тоже попробуйте".

Ничего себе!

Неуязвимый вентилятор отскочил в руке Цинь Чжоу, а оригинальная поверхность вентилятора из растительных волокон превратилась в поверхность сплава вентилятора, кристально чистого и слабовыраженного, излучающего красочную энергию миллилитров света. Демоническая сила была впрыснута, пространство и воздух вокруг вентилятора выглядели слегка искаженными, и в этот момент она выкачала небьющийся вентилятор.

Сильный ветер свистнул, и кора деревьев упала!

Кланк!

Лезвие морской души вышло из своей оболочки, его тело было одинаково кристально чистым, с красочными энергетическими мгновениями и небольшими признаками пространственного искажения. Как только он вышел из оболочки, температура в этом пространстве упала, и вся трава и листья вокруг Цзян Хао замерзли от мороза!

Цзян Хао размахивал своим мечом, и не появилось никакого меча qi, но прохлада qi ревела в сторону леса, как гигантская волна. Деревья и камни замерзают, где бы ни проходил холод! Это был обычный лес, и Цзян Хао превратился в Сибирь, когда нанёс удар.

Фонарь загорелся в руках Бай Цзина.

Свет искажается, ледяной мир мгновенно превращается в вулкан, извержения лавы, тепловые волны. Он за рулём! Магма, которая свалилась вниз, казалось, проглотила все, и человеческие силы были непреодолимы!

На этот раз это не просто иллюзия, это настоящее чувство!

Машина хороша в том, что она делает.

Обновление программы "Миссия по Культивированию" завершено!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0413 Бедный папа и богатый папа**

Глава 0413 Бедный папа и богатый папа Новость о получении фрагмента черепа из секты Эмей распространилась в течение десяти дней, и ни Николас Конти, ни культивирующие силы, стоящие за биотехнологической компанией Genesis, не предприняли никаких шагов.

Может, это затишье перед штормом?

Тем не менее, Нинг Тао было все равно. Он уже обновил свою команду, четыре единицы оружия Дхармы, которые были обновлены Духовным Материальным Сплавом, и набор Небесных Сокровищ Дхармической Одежды для своей персоны, перед такой Небесной Командой Культивирования, независимо от того, кто пришёл, для них не будет хороших плодов!

Еще одно утро.

Нинг Тао все еще был во сне, когда голос рычащего Небесного Пса вошел в дверной проем: "Старый Отец! Папаша!"

Нин Тао открыл глаза и сказал несколько подавленным: "Что с тобой?". Рано утром, и мне трудно заснуть..."

Проспав меньше десяти часов в течение целых десяти дней, он действительно был измучен и хотел вздремнуть и расслабиться.

"Отец, я тоже не хочу тебя беспокоить, к тебе пришла учительница через дорогу, сказала, что это Фокс Сяоги позаботилась о своем образовании и хочет поговорить с тобой, она ждет тебя у двери". Голос рычащего собаки.

Нинг Тао сказала: "Ты иди скажи ей, я сейчас приду".

"Старый добрый папа". Рычащий собака сбежал в приступе.

Нин Тао встал с кровати, надел одежду, просто умылся и подошел к двери.

За дверью стоял Клык Мин, одетый в относительно тонкое платье, с мягкой красотой восточной женщины.

Нин Тао улыбнулся и вздохнул: "Доброе утро, учитель Фан, как так получилось, что вы не видели мужа и ребенка?".

Фан Мин на этот раз нашла только Нин Тао, на ее лице тоже появилась улыбка: "Доброе утро, доктор Нин, мой муж сначала отправил ребенка в школу, я пришла специально, чтобы сказать вам, что Фокс Сяодзи принят в нашу школу, вы берёте ребёнка с собой в школу, я беру вас с собой к директору и все делаю на практике".

Нин Тао был несколько удивлен: "Я слышал, как Цзян Хао сказал, что он только вчера передал дело Фокса Сяодзи в вашу школу, а сегодня его приняли?".

Фан Мин улыбнулся и сказал: "Разве это не знакомство, я все еще могу разговаривать в школе, все - соседи и друзья, только правильно, что я немного помогаю".

"Большое спасибо".

"Хм, доктор Нинг, не надо быть вежливым, идите быстро и возьмите ребенка с собой в школу, у меня занятия утром, боюсь, я не смогу поймать его, если опоздаю."

Нинг Тао сказал: "Ладно, подожди минутку, я схожу за ребенком и пойду с тобой в школу".

Когда он вошел, Цзян Хао вышел из кухни с миской куриного супа в руке, и когда он увидел Нин Тао, он поприветствовал его: "Мне показалось, ты сказал, что устал и хотел вздремнуть.

Нин Тао сказал: "Учитель Фан сказал, что Фокс Сяодзи был принят и попросил меня отвезти ребенка в школу на встречу с директором".

Цзян Хао сказал: "Ты придешь и выпьешь куриный суп, я позвоню Фоксу Сяодзи и пойду с тобой".

Нин Тао сказал: "Не то, чтобы мне нужен тоник, что это за куриный суп"?

Цзян Хао уставил Нин Тао: "Я встану в пять, чтобы приготовить тебе куриный суп, ты его выпьешь?"

Нин Тао было теплое чувство в сердце, когда он подошел и взял куриный суп в руке Цзян Хао. Но не дожидаясь, пока он закончит миску куриного супа, Цинь Чжоу вышел из кухни снова, держа большую чашу просо отвара с семенами лотоса в руке.

"Семена лотоса плохо варят, я тоже встал в пять часов, чтобы их варить, брат Нинг, ты их пьешь." Цинь Чжоу вручил Нин Тао в лицо большую чашу проса с отваром семян лотоса.

Нинг Тао: ".........."

"Пойду подниму Фокси". Цзян Хао сказал.

Нин Тао кивнул и снова сказал Цин Чжуй: "Ты тоже пойдешь с нами".

"Разве я не была бы матерью двоих детей, если бы пошла, что подумали директор и учитель?" Цинь Чжуй хотела уйти, но в данном случае ей было о чем подумать.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Что бы они ни думали, будет лучше, если они не возьмут Fox Xiao Ji".

Цзян Хао гневно сказал: "Очевидно, что ты ломаешь такой горшок, как ты можешь быть таким отцом?"

Однако Цинь Чжуй посмеялся: "Раз уж речь идет о том, чтобы сбросить банку, то я пойду".

Через час перед небольшой гаитянской дверью остановилось такси, и три члена семьи Нингтао вышли через заднюю дверь, а Фан Мин - со стороны пассажира. Она должна была заплатить за машину, Нин Тао схватил и подсунул сотню долларов таксисту, щедро не меняя. Таким образом, таксист не захотел бы брать маленькие деньги Фан Мина, сказал спасибо и уехал с одной ногой на газу.

Есть родители, которые отправляют своих детей в школу, и многие из них смотрят на "Мерседес-Бенц БМВ", чтобы отправить своих детей в школу, и эти дети также хорошо одеты и отличаются от обычных детей.

Fox Xiaoji смотрела, как девушка ее "того же возраста" вышла из элитного автомобиля Mercedes Benz, ее маленькие глаза наполнены завистью.

Мужчина в костюме и женщина в мехах потянули маленькую девочку за руку вот так.

Две маленькие девочки стояли лицом друг к другу во всех направлениях.

Возможно, потому, что Fox Xiao Ji была красивой и ревнивой, углы рта девушки были слегка вверх, очевидное презрение, и очень очевидный гудящий звук пузырился из ее маленьких ноздрей.

Лис Сяо Цзи замерла на мгновение, указала на спину девушки и сказала: "Папа, она напевала мне!"

Девушка повернулась назад и снова хрюкнула.

Женщина в мехах сказала: "Не ходите с грубыми детьми, лучше помните, кто ваши мама и папа".

Достаточно повесить на лоб записку с надписью "Я элита".

Нин Тао тоже был раздражен, но, не дожидаясь, пока он что-нибудь скажет, семья из трех человек уже вошла в школьные ворота.

Fox Xiao Ji смотрела на симпатичную школьную сумку, которую девочка носила на спине, сумку из ткани, содержащую стиральный порошок из супермаркета.

Нин Тао взял маленькую ручку Фокс Сяодзи и подошел к школьным воротам: "Не смотри, это ребенок богача, ты ребенок бедняка". Дети из бедных семей отвечают за домашнее хозяйство раньше, поэтому вы должны знать об этом лучше, чем другие дети".

Фокс Сяо Цзи моргнула глазами и спросила Цзян Хао: "Мать Цзян, у нашей семьи нет денег?"

Цзян Хао очень серьезно кивнул: "Нет денег, через несколько дней у нашей семьи не будет денег на рис".

Лис Сяо Цзи снова посмотрел на Цинь Чжуя: "Мать Цинь, наша семья очень бедна?".

Цинь Чжуй также торжественно кивнул: "Наша семья очень бедна, твой отец даже ездит на электрическом велосипеде на работу".

Фокс Сяодзи сказал: "Значит, папа просто дал кому-то сотню юаней, чтобы он не менялся? Наша семья до сих пор живет в таком большом четырехугольнике?"

Нинг Тао прикрыл лоб.

Клык Мин улыбнулся и сказал: "Вы, ребята, забавная семья". Говоря это, она намеренно посмотрела на Цзян Хао и Цинь Чжоу, взглянув на них со стороны, казалось бы, удивляясь тому, как Fox Xiao Ji может иметь двух матерей.

Нин Тао тоже не объяснил, просто рассмеялся и затащил Фокса Сяодзи в школьные ворота.

Войдя в офис школы, перед тем, как она добралась до кабинета директора, вдруг зазвонил сотовый Цзян Хао, и она сказала: "Вы, ребята, сначала отведите детей к директору, а я отвечу на звонок".

Нин Тао и Цин Чжуй взяли Фокса Сяо Цзи за руку и последовали за Фан Минем в офис, и, к его удивлению, пара из "высшего общества" и их дети тоже только что были в кабинете директора.

Фан Мин сказал: "Директор Чен, господин Нин и его ребёнок, Фокс Сяодзи, здесь".

За столом мужчина средних лет в возрасте около сорока с тучной фигурой сказал: "Мистер Фэнг, сначала вернитесь в офис, чтобы подготовить урок".

"Но......." выражение Фан Мин было немного неловким, она сказала "помогите", но даже не упомянув ни слова об этом, у неё не было лица перед Нин Тао.

Директор Чен нахмурился: "Учитель Клык, это я не ясно выразился?"

Нин Тао сказал: "Учитель Фан, идите и займитесь делом, работа важна, мы можем просто поговорить с директором Ченом".

"Тогда... сначала я вернусь в офис". Щеки Клыка Мина были слегка красными, и она ушла из кабинета директора с опущенной головой.

Нин Тао притащил Фокс Сяодзи к парте и вежливо сказал: "Директор Чен, я родитель Фокс Сяодзи, учитель Клык сказал......".

Не дожидаясь, пока Нин Тао закончит свое предложение, директор Чен прервал слова Нин Тао: "Упс, какое совпадение". Один студент из класса мисс Фанг изначально перевелся, оставив вакансию. Так получилось, что вчера вы снова отправили дело ребенка, и я попросил ее сообщить вам, чтобы вы привезли ребенка на осмотр. Но, как видите, этот господин Рен также привел своего ребенка на собеседование, и есть только одно место, и мы можем отдать его только лучшему ребенку".

Фокс Химе сказал: "Я лучший!"

Женщина в мехах бросила боковой взгляд на Fox Xiao Ji: "Взрослый говорит о ребенке, перебивающем чепуху, один взгляд, и ты знаешь, что репетиторство - это нехорошо".

Нинг Тао нахмурился на это, "Как ты это сказал? У моего ребенка хватает мужества доказать, что он хорош, а мы, взрослые, должны хвалить и ободрять его. Ты взрослый и говоришь, что твои дети плохо учатся на дому, я вижу, что ты даже не так хорошо учишь моих детей на дому".

"Эй!" У подходящего одетых мужчин по имени Рэн было яростное выражение лица: "Что вы сказали?"

В глазах Цинь-Чжуя вспыхнул зеленый блеск, и человек также подошел к Рену. Она не из тех, кто спорит с людьми, но она убьет.

Нин Тао посмотрел на Цинь Чжоу и слегка покачал головой.

Только тогда Цинь Чжоу остановился на своих путях.

Рен Фамилия человека, но думал, что это Нинг Тао боится его, чихает: "Вы должны быть ясны, Гаити - маленькая аристократическая школа, год обучения более ста тысяч, вы можете себе это позволить?"

Женщина в мехе с презрением сказала: "Вы видите, как его дети даже не могут позволить себе купить школьные сумки, когда они еще носят сумки из супермаркета, и они приезжают сюда, чтобы конкурировать с нами за места? Быть самопознаваемым".

Директор Чен лицемерно вздохнул: "Господин Нин, как насчет этого, я позвоню вам и порекомендую вашего ребенка в другую начальную школу, где тот же самый ребенок вам подойдет".

Глаза Фокс Сяо Цзи внезапно наполнились слезами, и она была так расстроена, что вот-вот заплачет.

Нин Тао немного болезненно прикоснулась к маленькой голове Фокс Сяодзи, успокаивающе сказав: "Не плачь, не плачь, если ты хочешь учиться здесь, папа разрешит тебе учиться здесь, хорошо?"

"Папа". Фокс Сяодзи обернула руки вокруг бедер Нин Тао.

Человек с фамилией Рэн уставился на Нин Тао, его тон недобрый: "Ты не понимаешь людей или что происходит?".

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Этого ты не можешь сказать".

Рен Фамилиант сказал гневно. Не смей так со мной разговаривать!"

Нин Тао улыбнулся: "Кто вы? Является ли ношение костюма и вождение Мерседеса элитой высшего общества? Ладно, я возьму тебя за элитного представителя высшего класса, ты ведь богат, да?"

Женщина в меховой одежде с презрением сказала: "Конечно, богаче тебя".

Нинг Тао сказал: "Ну, тогда я думаю, что в этой школе еще есть место для улучшений, давайте пожертвовать этой школе, ребенок, который жертвует больше всего, и ребенок, который жертвует меньше всего, выходит".

Директор Чен встал в восторге: "Упс, отличная идея!"

"Хаха......" Рен не мог не посмеяться.

Женщина в мехе напевала: "Этот мужчина боится, что он болен, не так ли? У тебя хватает наглости раздувать из мухи слона".

"Я пожертвую пятьдесят тысяч". Рен перестал смеяться и открыл рот, чтобы сказать номер.

Нин Тао улыбнулся: "Пятьдесят тысяч?"

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0414 Глава Самый богатый человек в городе Сишхун.**

0414 Глава "Богатейший Мужчина Рэн города Сишуна" хладнокровно посмеялась: "Не могу вытащить его, да? Убирайся отсюда, пока не поздно. Человек вашего уровня должен просто вернуться в сельскую местность и остаться там, не приезжать в такие места, как Северная столица, чтобы собраться и потратить социальные ресурсы впустую".

Нин Тао, однако, посмеялся: "Ты богат, я беден, но даже для такого бедного человека, как я, я все равно не думаю, что смогу получить 50 000". Вот в чем дело, ты жертвуешь пятьдесят тысяч, я ставлю ноль на спину и жертвую полмиллиона долларов на маленькое веселье".

Холодная улыбка на лице Рена замерла на мгновение. Он пожертвовал $50,000, и этот парень поставил ноль за ним, и он сказал, что он беден, что иронично.

Человек с фамилией Рен был раздражен и снял рот: "Я жертвую........."

Женщина в мехах поспешила протянуть руку Рена и потянуть его за рукав.

Рен проглотил слова, которые собирался сказать, борясь за свой гнев, но пожертвовав деньги.

Нин Тао слегка ворчал: "Ты не можешь получить даже полмиллиона, и у тебя все еще хватает наглости сказать, что ты - элита высшего класса"? Убирайся к черту отсюда!"

"Кому ты говоришь отъебаться? Я пожертвую пятьсот одиннадцать тысяч!" Человек с фамилией Рен был в ярости.

Его женщина пыталась остановить это, уже слишком поздно.

Нин Тао сказал: "Дешево, почему бы тебе не пожертвовать полмиллиона и один юань?". Таким образом, ты все равно сэкономишь более 90 000".

Женщина в мехах яростно сказала: "Я думаю, что ты искренен, ты не можешь получить даже полмиллиона, но ты шантажируешь нас, чтобы мы дали полмиллиона!"

Директор Чен, который писал школьный отчет, сделал небольшую паузу, и слово на "讹" от женщины в мехах вызвало у него небольшое отвращение. Но только небольшая пауза, он затем кинул несколько мазков, чтобы написать счет, двинул глаза, чтобы посмотреть на Нин Тао. На самом деле он чувствовал, что это тоже так, у Нинг Тао вообще не было денег, он просто использовал этот способ, чтобы получить Рен фамилию человека, чтобы пожертвовать деньги.

"Директор Чен, дайте мне номер счета и давайте все уладим." Рен Фамилия сказал, что в Нинг Тао, когда он был злодейским.

Директор Чен встал, держа в обеих руках номер счета, написанный на листе бумаги, и сказал: "Господин Рен, это номер банковского счета школы".

Но как раз тогда Нин Тао медленно повторил: "Пятьсот одиннадцать тысяч - это много"? У меня нет денег и я беден, но я все еще не думаю, что смогу достать их. Как насчет этого, директор Чен, дайте мне номер счета, и я добавлю еще один ноль".

Зажми!

Еще три подбородка на земле.

Директор Чен посмотрел на Нин Тао удивленными глазами и осторожно сказал: "Господин Нин, это не шутка".

Нин Тао слабо сказала: "Директор Чен, вы выглядите так, будто я шучу с вами?"

Женщина в мехах хладнокровно смеялась: "Мне тоже не кажется, что ты шутишь, ты бедный и сумасшедший! Вы только что шантажировали нас за 510 000 долларов, а теперь хотите шантажировать нас за 5 миллионов долларов? Говорю тебе, ты мечтаешь!"

Рен также установил, что Нин Тао шантажирует его, он поднял руку и указал на Нин Тао: "Ты жертвуешь, я вижу, ты жертвуешь, если ты, малыш, не можешь пожертвовать пять миллионов, ты - внук! Что ты за богач, бедная пизда? Ты думаешь, что ты самый богатый человек в городе Сихун?"

Нин Тао переключил глаза в "Грин Чейз": "Дорогая, в прошлый раз, когда ты ездила в Сычуань на помощь при бедствиях, я дала тебе открытку, сколько в ней до сих пор денег"?

Цинь Чжуй сказал: "Все еще больше восьми миллионов".

Нинг Тао снова сказал: "Ты жертвуешь 5,1 миллиона школе, бьёшь деньги".

Цинь Чжуй покраснел: "Я не очень хорош в..........."

Для такой большой суммы денег, чтобы использовать онлайн-банкинг, она действительно не была хороша в этом.

Женщина в мехе чихнула: "Действуй, я посмотрю, как ты будешь действовать".

Тогда в дверь вошел Цзян Хао: "Дорогая, ты закончила? Небольшая ситуация, давай выйдем и поговорим".

Директор Чен и Рен Фамилия мужчина снова ошарашенный, Нин Тао только что назвал женщину в зеленом Чонгсам жена, теперь в большой красивой женщине в спортивной одежде по имени Нин Тао муж, насколько сложны отношения? Более того, будь то женщина в зеленом чонгсаме или короткошерстная женщина в спортивном платье - это потрясающая красота, а мальчику слишком везет!

Не дожидаясь выступления Нин Тао, Фокс Сяо Цзи сказал: "Мать Цзян, подожди минутку, теперь ты жертвуешь деньги, мать Цин не очень хорошо оперирует".

Цинь Чжоу увидел спасителя и последовал: "Добрая сестра, ты оперируешь".

Цзян Хао тоже не спросил ни слова, шагая по ее большим длинным ногам и идя к Цинь Чжоу, чтобы помочь ей оперировать.

Нинг Тао в этом не участвует, потому что пожертвования в помощь студентам - это почти такой же уровень благотворительности, как и строительство мостов и мощение дорог. На самом деле именно поэтому он пожертвовал деньги таким образом, он сделал это не для того, чтобы Фокс Сяо Цзи мог учиться здесь, но он хотел, чтобы Цинь Чжуй собрал немного больше хороших мыслей и заслуг.

Он зарабатывает легкие деньги, будь то обычный пациент или даосский друг, до тех пор, пока он случайно открывает рот, естественно, кто-то пытается послать ему деньги. Поэтому значительная часть денег, которые он заработал, пошла в Цзян Хао и Цинь Чжуй, и его целью было сделать их богатыми на добрые дела. В такой ситуации, как сегодня, если бы Цзян Хао был здесь все это время, он бы попросил Цзян Хао пожертвовать деньги, чтобы заработать хорошие мысли и заслуги.

Цинь Чжуй вдруг вспомнил кое-что и последовал: "Хорошая сестра, разве твой муж тоже не дал немного карманных денег, почему бы нам всем не пожертвовать половину, это было бы хорошо для тебя".

Цзян Хао мгновенно открыл улыбку: "Тем не менее, вы задумчивы, ладно, каждый из нас жертвует по половине. Пять с половиной миллионов, верно? Плохо делиться. Почему бы мне не пожертвовать два с половиной миллиона, а тебе - два с половиной миллиона"?

Цинь Чжуй с радостью сказал: "Да, да, это хороший способ свести счёты".

Директор школы Чен подсознательно протыкал ему ухо, казалось бы, подозревая, что он нечаянно услышал, или что ему приснился абсурдный сон.

Мужчина с фамилией Рэн и женщина в мехах просто глупые.

В мире нет такого пожертвования ах, 50,000 плюс ноль, 500,000 плюс ноль, это уже достаточно глупо, но две женщины этого ребенка на самом деле добавили 100,000 себя, это стимулируется или голова длинная в груди внутри?

Цзян Хао и Цин гнались за операцией, чтобы пожертвовать деньги, Нин Тао посмотрел на человека по фамилии Рен: "Эта элита, если вы пожертвуете больше, чем я, даже если это пятьсот двадцать один миллион и один цент, я дам вам квоту, вы осмеливаетесь пожертвовать?

Нин Тао засмеялся: "Кем ты притворяешься без денег? Убирайся к черту отсюда."

"У тебя, парень, есть яйца, подожди!" Лицо Рена было синим от злости и красным от злости.

Женщина в мехе, казалось, хотела что-то сказать, но, не дожидаясь, пока она это скажет, директор Чен посмотрел на текстовое сообщение на ее телефоне и с восторгом сказал: "Понял! Понял!"

Женщина в меховой одежде глотала, и ее рот плотно закрывался.

Человек по фамилии Рен холодно сказал: "Поехали!"

"Папа, мне нужна ее книжная сумка", - сказала Фокси.

Нин Тао сказал: "Ты должен помнить, что ты ребенок из бедной семьи, и такую школьную сумку несет ребенок из богатой семьи, а отец не может себе этого позволить".

Фокс Сяо Цзи обхватила руками талию, пыхтя дыхание, когда она смотрела на Цин Чжуй и Цзян Хао, которые пожертвовали деньги, чтобы быть счастливыми в кулуарах. Маленькие глазки, кажется, говорят: "Две матери жертвуют 5,2 миллиона долларов сразу, а ты говоришь мне, что не можешь позволить себе школьную сумку!

Директор Чен подошел к Нин Тао, с улыбкой на лице, как он вежливо сказал: "Господин Нин, благодаря вашему доброму поступку, ваш ребенок теперь официально принят, так что он будет помещен в класс учителя Клыка". Если вам удобно, оставьте звонок, и мы свяжемся с вами".

Нин Тао сказал: "В этом нет необходимости, кстати, у ребенка есть телохранитель, который время от времени появляется в школе, просто помогите".

Директор школы Чен с удивлением сказал: "Телохранитель"? Где это?"

Фигура в дверном проеме кабинета директора развернулась, и вошёл Инь Мо Лан, его высокая фигура, чёрное тренч-пальто, очень холодное. Внутри ветровки был вышит пружинный меч, а также упрощенная версия костюма летучей рыбы "Небесные сокровища". Костюм летучей рыбы, который он подарил Нин Тао, был настоящим костюмом летучей рыбы Тысячи гвардейцев Даоминга Цзиньи, но Нин Тао упростил его для себя, учитывая легкость движений. Правда и то, что если ты наденешь такой костюм, на тебя будут пялиться, куда бы ты ни пошёл.

Нинг Тао сказал: "Он телохранитель моего ребёнка, ребёнок учится здесь, если есть что-нибудь, что ты можешь назвать его".

"Это... ну." Директор Чен с радостью принял, в своем подсознании, он уже считал Нин Тао евнухом братом определенного большого клана, лицо такого человека должно быть дано и требования должны быть удовлетворены.

"Ну, тогда всё, мы пойдём первыми, увидимся позже с директором Ченом." Нин Тао пожал руку директору Чену.

Директор Чен все еще хотел пожать руку Цин Чжуюю и Цзян Хао, но две женщины прошли мимо него. Он неловко вытянул руку и улыбнулся: "Притормозите, дамы".

Фокс Сяодзи сказал: "Папа, ты вернись и скажи Рёрингу Скаю, что если он осмелится украсть мои конфеты, я вернусь после школы, чтобы свести с ним счеты".

Нинг Тао горько улыбнулся и вышел из кабинета директора. Тысячелетний демон лис, который читает начальную школу, такая вещь, как думать, что он не мог понять.

Выйдя из офисного здания, Нинг Тао спросил: "Хорошо, вы сказали, что была ситуация, какая ситуация? В каком смысле?"

Цзян Хао сказал: "Две вещи, я скажу первую. Наша лаборатория еще не построена, но Чжан Зешанг предложил переехать, и он уже там".

Нин Тао нахмурился слабо: "Моя сторона только что прогулялась и нашла череп, он пришел сразу после, будет ли он связан с Биотехнологией Бытия?"

Цзян Хао сказал: "Я не знаю об этом, мне нужно будет разобраться".

Нинг Тао сказал: "А второй?"

Цзян Хао сказал: "Ты помнишь того директора Ляо?"

"Помнишь, он был начальником того же полицейского участка, в котором я сдался в прошлый раз, каков его статус?" Нинг Тао был немного любопытен.

Цзян Хао сказал: "В последнем случае в гостинице "Ворота Дракона", разве вы не нашли мобильный телефон, я попросил Ляо Бинга помочь отследить номер этого мобильного телефона. Несмотря на то, что он не выяснил, кто является владельцем этого мобильного телефона, он смог узнать из базы данных телекома несколько мест, где говорил этот фонетический Ли Ху, и один из них появился три раза. Он ждет от меня ответа, может, проверим?"

Цинь Чжуй сказал: "Разве это не Ли Ху уже мертв? Семья Сонг также выпустила старейшину Инь, так что я не думаю, что есть какая-либо необходимость в дальнейшем расследовании".

Нин Тао на мгновение подумал и сказал: "Если клиника переедет в северную столицу, то здесь должен быть порочный лидер, но до сих пор я не знаю, кто такой порочный лидер". Это может быть кто-то из семьи Сонг, или кто-то из культивационных сил, стоящих за биотехнологической компанией Genesis, но это может быть и кто-то из Ли Ху, кто бы это ни был, всегда была подсказка, чтобы следовать. Хорошо, дай мне эти адреса и я пойду проверю их."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0415: В поисках зла**

Глава 0415 В поисках зла Два дня спустя.

Перед воротами дома престарелых остановился электромобиль, Нинг Тао вышел из машины, установил машину, встал у ворот дома престарелых и осмотрел ворота.

С одной стороны ворот дома престарелых установлена табличка с надписью "Дом престарелых красных закатов", шрифт также испещрен и немного нечеткий. За воротами находился комплекс с несколькими деревьями баньяна и некоторыми цветущими растениями, но деревья были полумертвы, а цветы и растения были редки, и лучший рост был в сорняках, на клумбах и в кирпичных швах. За комплексом находится кирпичное здание высотой в три этажа и, вероятно, десятилетней давности, с явными признаками выветривания на наружных стенах. На стене на третьем этаже, прямо напротив главного входа, находится табличка с надписью: "Приходите на работу счастливыми и безопасными".

Дом, вероятно, был переоборудован с какой-нибудь заброшенной текстильной фабрики или подшипниковой фабрики или чего-то в этом роде.

Этот "Красный дом заката для стариков" - один из телефонных номеров Liao Bing, найденных в месте вызова. Ляо Бинг обнаружил в общей сложности четыре места, каждое из которых находилось на окраине северной столицы, юго-востоке и северо-западе, и этот дом престарелых был последним местом, которое можно было увидеть. Именно в этом доме для престарелых женщина сделала три звонка Ли Бяо, один на три минуты, один на три минуты и пятнадцать секунд и последний на три минуты и пятьдесят восемь секунд.

Мужчина средних лет в форме охраны смотрел на Нинг Тао через окно комнаты швейцара без выражения лица и с темным наблюдательным взглядом.

Нин Тао подошел, вытащил коробку с китайскими сигаретами, выкурил одну и передал ее охраннику: "Брат, покури сигарету".

Охранник взял сигарету, которую передал ему Нин Тао, зажег ее зажигалкой на столе и медленно затягивал, говоря: "Что это?".

Нин Тао сказал: "У нас с женой дома есть старик, и нам с женой нужно идти на работу, а о нас некому позаботиться, и мы хотим найти дом для престарелых". Я посмотрел в интернете и нашел этот дом для престарелых, поэтому поспешил проверить его. За то, что не испытал этого и не знал, какие формальности необходимы и какие условия должны быть выполнены?".

Охранник сказал: "Нет никаких условий, только одно, только деньги". Ты пойдешь к декану Лу, и дело будет передано ему".

"Как?" Нинг Тао спрашивал.

Охранник сказал: "Войдите в дверь, поднимитесь на третий этаж, и третий кабинет слева".

"Спасибо, старший брат, выпей еще сигарету". Нин Тао вытащил еще одну китайскую сигарету и вручил ее.

"Посмотри, как ты вежлив, я что, не курю это сейчас?" Пока охранник говорил, он взял сигарету Нинг Тао.

Вино открывает дорогу, дым строит мост. В обществе есть небольшие проблемы, которые можно решить, передав сигарету.

Нин Тао вошел в ворота тамады, и между прогулками он пробудил состояние глаз и носа, чтобы посмотреть и понюхать. Он видел, как несколько стариков загорали на своих стульях, один за другим с очень слабым и болезненным полем. Также с первого по третий этаж просачивалось первое погодное поле через окна, подавляющее большинство которых были слабыми, а также десяток или около того молодых и нормальных, предположительно, сотрудников этого дома для престарелых.

Нинг Тао поднялся на третий этаж и пришел в третий офис. Не дожидаясь его, чтобы добраться до двери, голос внезапно пришел из этого офиса.

"Когда ты развёлся со своей жёлтощекой женщиной?" Это был голос женщины.

"Не торопитесь, я ищу причину, собственность тоже нужно перевести, иначе как я смогу вырастить вас гоблином в будущем, хе-хе-хе......" это был мужской голос, немного сальноватый в чувствах.

"Мерзость, где ты трогаешь?"

"Что на ощупь?"

Потом пошли шуршащие звуки.

Нинг Тао слушал прямой хмурый, большое утро, чтобы шутить с такими вещами, насколько голодной должна быть эта пара собак мужчины и женщины? Он просто повернулся и направился в другой конец коридора, где на третьем этаже также были комнаты для престарелых и кабинеты для персонала.

Проходя мимо штаба, Нин Тао замедлил темп и заглянул в дверной проем.

Молодой человек подвинул глаза, а также посмотрел на Нинг Тао, и через две секунды его голос вырвался наружу и сказал: "На что ты смотришь? Чем ты зарабатываешь на жизнь?"

Нин Тао сказал: "Я ищу Дина Лу, могу я спросить, здесь ли Дин Лу?"

В офисе также были мужчина и женщина, женщина выглядела в форме медсестры, она посмотрела на Нинг Тао и открыла рот: "Ты идешь не туда, офис Дина Лу находится на другой стороне".

Нинг Тао оглянулся назад и сказал: "Извините, я иду не туда, я пойду, спасибо."

"Подожди". Молодежь встала и пошла в сторону Нинг Тао.

Нин Тао посмотрел на него с намеком на улыбку в углу рта: "Что случилось, приятель?"

"Как ты сюда попал?" Молодежь посмотрела на Нинг Тао.

Нин Тао вытащил коробку с китайскими сигаретами, выкурил одну и вручил ее: "Я зашел через ворота, приятель выкурил сигарету".

Молодежь заблокировала сигарету Нин Тао: "Зачем ты ищешь декана Лу?".

Нин Тао сказал: "Дома есть пожилой человек, и мы с женой должны идти на работу, а о нас некому позаботиться, поэтому я хотел найти дом для престарелых, и я приехал сюда специально, чтобы проконсультироваться".

Молодежь сказала: "Тебе не обязательно идти к декану Лу, у нас тут полно кроватей, мы пока никого не возьмем, ты возвращайся".

"Как это случилось?" У Нин Тао было разочарованное выражение лица.

Молодежь слегка нахмурилась: "Почему ты так ворчишь, я сказала, что нет кровати - нет кровати, я должна тебе объяснить?".

"Тогда я поищу в другом месте". Нинг Тао повернул, чтобы уйти.

Позади нее медсестра-женщина сказала: "Директор Хан, разве у нас тут не много кроватей? Что значит "без кроватей"?

Голос молодежи: "Потребуется полдня, чтобы вытереть окно, а зарплата - от артиллерийского огня? Сотри сейчас же!"

Холодная улыбка появилась из угла рта Нин Тао, он только что видел присутствие большого количества порочного ци в том, что то, что Хань директор до погоды поле. И по его реакции на то, что он увидел незнакомца, и по тону его речи, он мог почти заключить, что дом был связан с этой женщиной. Он искал четыре места взад-вперед, и это было правильное место.

Подойдя к пасти лестницы, Нинг Тао остановился на своих путях.

Вдруг из кабинета декана пришел женский голос, и она, казалось, была укушена каким-то жуком, ее голос дрожал и плакал.

Нинг Тао сделал шаг к деканату, затем протянул руку помощи и постучался в дверь.

"Кто это?" Голос декана Лу.

"Дин Лу, я искал тебя кое для чего, удобно ли говорить?" Нинг Тао сказал.

За дверью шелестел шум, чтобы одеться, а через минуту дверь в офисную комнату открылась. Той, кто открыл дверь Нин Тао, была женщина лет двадцати, с пухлым телом и густо раскрашенным макияжем, которая выглядела довольно женственно. Она также не знала, что только что пережила, лицо, полное румян.

Женщина открыла дверь и прошла мимо стороны Нинг Тао, потирая плечи и давая Нинг Тао особый взгляд, когда она проходила мимо.

Нинг Тао на самом деле смотрел и на нее, в ней не было ни явного злого умысла, ни очевидного добра, ни женщины, которую он искал. Он не был удивлен результатом, женщина была той, кто контролировал вид злодея Ли Бяо под его командованием, как она могла дать это то, чтоru Дин как любовница?

В офисе тонкий мужчина средних лет с парой близоруких очков уставился прямо на Нинг Тао: "Кто ты такой?"

Вошёл Нин Тао, вытащил коробку с китайскими сигаретами, вытащил сигарету и вручил ему: "Дин Лу, позвольте спросить, могу ли я послать сюда старика семьи, чтобы он о нём позаботился".

"Я не курю, ты забираешь сигареты." У Дина Лу было серьезное выражение лица.

Нин Тао положил сигарету обратно в коробку: "Простите, Дин Лу, вы не могли бы взглянуть на это?"

Дин Лу сказал: "Просто возьми деньги, положи $10,000 на депозит, а потом приведи людей".

Нин Тао сказал: "Деньги - это не проблема, я просто хочу вкратце понять ситуацию, сколько сиделок в этом доме престарелых?".

"Восемнадцать профессиональных медсестер, плюс другой персонал, повара, диетологи, врачи, садовники и все такое, десятки из них."

Нинг Тао сказал: "Это не маленький масштаб, могу я увидеть профиль смотрителя?"

Дин Лу нахмурился: "Ты как заноза в заднице, подожди".

Но, не дожидаясь, пока он пойдет в картотеку и вытащит досье смотрителя, молодой человек по фамилии Хан вдруг вошел в дверной проем, с гневом в голосе: "Почему вы все еще здесь, не понимаете человеческих слов?".

Нин Тао сказал: "Я ничего не делал, просто хотел попросить разъяснений, разве это не нормально, даже спросить?"

"Убирайся! Здесь больше нет кроватей!" Молодежь по фамилии Хан толкнула Нинг Тао.

Нин Тао споткнулся и чуть не упал на землю, он возмущенно сказал: "Нет кровати - нет кровати, зачем ты толкаешь меня? Такой уважаемый дом престарелых, как твой, даже не зря приезжает!"

Молодой человек по фамилии Хан поднял кулак.

Нинг Тао подсознательно уклонился на мгновение, затем повернулся и выбежал. Как только он вышел из двери, на его лице уже не было видно намека на напряжение и трепет, а из угла его рта появилась холодная улыбка.

Возвращаясь к воротам, охранник отвечал на звонки, скромно. Увидев Нинг Тао, он энергично размахивал рукой наружу, намекая на то, что Нинг Тао поспешно ушел.

Нин Тао тоже не поговорил с охранником и уехал на электромобиле Тянь Дао. Когда он проехал за угол на внешней стене дома Sunset Red Toast, он остановил машину и вытащил свой мобильный телефон, чтобы сделать звонок.

"Он был найден, и предполагается, что он скоро покинет дом для престарелых, а вы двое следите за ним и не сбивайтесь с пути". Нинг Тао сказал.

Голос Цзян Хао звучал из телефона: "Ты слишком сильно недооцениваешь людей, не так ли? Ты забыл, чем я зарабатываю на жизнь?"

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Я знаю, знаю, попроси моего мужа прийти и послушать".

"Назвать тебя головой, немного там на Гаити, чтобы соответствовать твоей игре, а теперь называть тебя мужем"? Ты хорошо думаешь." Голос Цзян Хао, хотя и был решающим, был полон радости.

Нинг Тао улыбнулась еще счастливее: "Фу".

"Фу". Цзян Хао повесил трубку.

Нин Тао убрал телефон и пробормотал себе: "Когда же он перестанет замерзать.........."

Он до сих пор не придумал, как решить проблему заморозки.

Не прошло и нескольких минут, как из тоста вытягивается Тойота Хулиган, а головы в другую сторону.

Нинг Тао выглянул из угла стены, а затем проследовал за ним на электромобиле "Небесный Дао".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0416: Вонючий человек**

Глава 0416 Вонючий человек Пришла ночь, и туман от северной столицы окутал небо, сделав луну и звезды невидимыми.

Хань Вэй стоял на балконе небольшого чужого здания и смотрел в сторону въезда в деревню. Там была проселочная дорога без уличных фонарей и темнота, окутанная ночью. Его выражение выглядело немного встревоженным, и в его глазах было немного беспокойства.

Он - "директор Хань" дома престарелых "Закат Хун Цзинъань", появление Лайнинг Тао в течение дня заставляет его чувствовать себя неловко. Это было похоже на встречу мыши с кошкой, что было странно, но он не мог понять, для чего это, не мог объяснить.

Небольшое иностранное здание, в котором он жил, было самым роскошным зданием в деревне, а также самым богатым человеком в деревне. Его бывшие товарищи по пьесе и одноклассники считали его идолом, покровительствовали ему, оказывали ему услугу и хотели разбогатеть вместе с ним, но он не согласился. Ни за что другое, только потому, что он зарабатывает деньги на черном сердце, чтобы его не видели.

Свет внезапно выстрелил на дорогу в устье деревни.

Глаза Хань Вэй внезапно сузились в линию, зафиксировав внезапно появившийся источник света.

Свет быстро приближался, и там был свет фермерского дома; это был автомобиль на электрических батареях, который ехал сюда со скоростью около сорока ярдов в час. Сияя светом, Хан Вэй также увидел лицо человека, едущего на электрическом велосипеде, и его напряженные нервы сразу же расслабились.

Женщина на электрическом велосипеде, соседка его по имени Ву Жасмин, родилась красивой и хорошо построенной, а мужчина работал в городе неполный рабочий день и редко возвращался. Как только он немного напился, он остановился у двери и отдал его тому парню. После этого он дал ей деньги, и оказалось, что мужчина не просил и не рассказал ей о нем. Потом он часто навещал ее и время от времени вызывал к себе домой на облако дождя.

Ву Жасмин подошел к двери автомобиля с аккумуляторной батареей, остановил машину и посмотрел на Хань Вэй.

Хан Вэй сказал: "Не при исполнении?"

Жасмин Ву кивнул и толкнул электрическую тележку в дверь. Когда она приехала в свой двор, я не знаю, специально ли она это сделала или нет, но когда она заперла машину, она высоко надула задницу, и джинсы были тугими, и она очертила пухлую форму, сексуальную и соблазнительную.

Глаза Хан Вэй немного светились.

Ву Жасмин посмотрел вверх и сказал: "Я принес пару семечек свиной корейки из супермаркета, я поджарю их, чтобы ты пришел и поел".

Хан Вэй ещё раз взглянул в сторону въезда в деревню и сказал: "Не сегодня, я кого-то жду".

Ву Жасмин минуту молчала перед тем, как сказать: "У меня есть кое-что важное для тебя".

"Что случится завтра". Хан Вэй был немного нетерпелив и повернулся, чтобы вернуться к себе домой.

Внезапно Жасмин Ву сказала: "Вэй, я... беременна".

Хан Вэй замер на месте.

Жасмин Ву сказала: "Мой мужчина не прикасался ко мне три месяца, и ребенок твой".

Губы Хан Вэй дрожали, и прошло несколько секунд, прежде чем появились слова: "Пойду открою тебе заднюю дверь, ты придешь ко мне домой и поговоришь".

Жасмин Ву кивнула, вытащила свинью из кармана машины и пошла на задний двор своего дома, открыла дверь и вышла.

Двор был фермерским полем, и саженцы пшеницы ее семьи хорошо росли. Чуть дальше находился лес из белых берез, листья упали почти до земли, и голая ветка мягко качалась при ночном ветре.

Стена задних дверей открылась, и Хань Вэй появился позади них, когда он помахал Ву Жасмин.

Жасмин Ву носила свинью и вошла.

Хан Вэй закрыл дверь.

В белом березовом лесу за пшеничным полем трое мужчин и собака стояли в очереди, их глаза сходились на закрытой задней двери.

Ворчание ушей Тенгу мягко подергивалось, и из пасти собаки доносилось подражание мужскому голосу: "Ты сказала, что беременна, и это мой ребенок, как ты можешь быть уверена, что это мой?".

Потом опять пришел голос подражающей женщины из пасти его собаки: "Мой мужчина не прикасался ко мне уже три месяца, я спала с тобой только эти три месяца, чей это не твой? Хан Вэй, что ты имеешь в виду, ты хочешь отрицать, что это не ты?"

"Так ты говоришь "да"?"

"Я рожу ребёнка, мы возьмём ребёнка на анализ ДНК, и если он не твой, я зарежу его перед тобой!"

"Ты мне угрожаешь?"

"Зачем плакать? Я не хочу, даже если это мой ребенок, ты иди и избивай его, а я дам тебе денег".

"Мне не нужны твои деньги, я хочу быть с тобой! Когда мой рот вернется, я с ним разберусь и разведусь!"

"Ты должно быть шутишь!"

Цзян Хао внезапно протянул руку и прикрыл рычащий пасть собаки.

"Гав... гав... гав..." приглушенный звук вышел из рта рычащего клыкастого собаки.

Цзян Хао сказал: "Не говори, это трудно услышать".

Через несколько секунд она отпустила рычащий собачий рот. Ворчащий Тенгу посмотрел на Нинг Тао. Переводите без перевода и старейте.

Нинг Тао сказал: "Тогда мы не будем слушать, нет смысла слушать всю эту куриную хрень, грязные уши".

Цзян Хао сказал: "Вы, вонючие мужчины, когда забеременеете, не признаётесь, и эта женщина так несчастна, когда забеременеет, она не может ладить с мужем, а её любовник не признается".

Нин Тао горько смеялся, ''Хорошо, не сбивай лодку с толку одним ударом, ладно? Я ни разу не баловалась во внешнем мире, на самом деле, я все еще девственница..."

Он внезапно закрыл рот.

Глаза Цзян Хао и Цинь Чжоу собрались в унисон.

Рычащая собака с неба также скрутила голову и посмотрела на Нинг Тао парой собачьих глаз.

Нинг Тао указал на рыло рычащей небесной собаки и яростно сказал: "Если ты осмелишься говорить, я сварю тебя в собачье фондю"!

Рычащий собака покачал головой своей собаки.

Атмосфера сразу же стала неловкой.

Цзян Хао и Цин Чжуй все еще смотрят на Нин Тао, секрет, что он девственник, на самом деле не удивительно для них, это также в центре внимания двух женщин открытой и темной битвы. Впервые, огромного значения и ценности, кто позволит кому?

Когда я увидел его в первый раз, я был слишком занят, но он всегда был там в нужное время, чтобы зажечь.

Цзян Хао хочет, но у него свои непреодолимые проблемы.

Это становится порочным кругом.

Когда люди смотрят на Нин Тао, они завидуют ему за то, что у него есть жена и наложница, обнимая и наслаждаясь благословениями всех людей, но кто знает его страдания?

"Что... "Нинг Тао сломал неловкую атмосферу в лесу, "Только что тот парень сказал, что кто-то придет, я думаю, это был соединитель". Снарлинг Скайхаунд, ты продолжаешь следить за разговором двух мужчин и передаешь его нам".

Уши собаки дергались, как он продолжал наблюдать, и вскоре его собака рот выплюнул имитацию голоса Хан Вэй: "Это 10,000 юаней, ребенок в животе должен быть избит или не избит! Как я могу иметь ребенка? Я еще так молода, что никогда не хотела выходить за тебя замуж, не говоря уже о том, чтобы иметь с тобой детей!"

"Вууууууу..........."

"Выкрикни свою мать! Возьми деньги и убирайся к черту отсюда!"

"Хан Вэй! Я просто видел, что ты за человек сегодня, напрасно я думал, что ты тот, кому можно доверить всю жизнь, считай меня слепым!" Рычащий собака внезапно пузырится своими словами: "Слепая, как собака, она тоже собака?".

Нинг Тао ударил рычащую небесную собаку по голове: "Давай ты будешь читать больше и не будешь слушать, это пословица, тогда слушай".

"Гав". Ворчащий пёс ответил, а потом послушал и перефразировал: "Мне не нужны твои вонючие деньги, я никогда не был с тобой, потому что мне нравятся твои деньги, я чувствую твою совесть, я спал с тобой столько раз, я когда-нибудь хотел твоих денег? Неважно, если ты не узнаешь ребенка, я все равно получу его и сам его воспитаю!"

"Черт! Ты ебаная сука! Дала тебе лицо, не так ли?"

"Ты дерешься! Ты сражаешься! Лучше убей меня! Мы умираем в твоих руках, мать и сын, и я смиряюсь с этим!" Перевернув его, рычащий Небесный Пес внезапно сказал: "Отец, тот парень по имени Хан Вэй бьет эту женщину и наносит довольно сильный удар".

Нин Тао вытянул ноги и бросился к маленькому иностранному зданию Хан Вэй.

Две женщины и собака последовали сзади, переступив через хребет пшеничного поля, а также побежали в сторону маленького таунхауса.

В гостиной на втором этаже небольшого здания, посвященного океану, Хан Вэй прошел мимо, и Ву Жасмин упал на пол. Уши взбодрились, мозг остыл, и из угла рта вылилась струя крови. Нет большей печали, чем смерть ее сердца, и с этими несколькими сильными ударами от Хань Вэй, ее сердце было разбито и мертво.

"Ты ведь не делаешь аборт? Я тебя побью!" Хан Вэй внезапно приземлился на маленький живот Ву Жасмин.

"Ах..." жалко заплакал Ву Жасмин.

Хань Вэй вдруг поняла, что происходит, и поспешила наброситься на тело Ву Жасмин, протянув руку и схватив ее за шею, жестоко сказала: "Не издавай ни звука! Это мой дом!"

Ву Жасмин не сопротивлялась, и два ряда слез выкатились из ее глаз.

Хан Вэй холодно сказал: "Я спрошу тебя в последний раз, дитя в животе, ты дерешься или нет?".

Дыхание Ву Жасмин было затруднено, но она не сопротивлялась, упрямо качала головой.

"Черт, я убью тебя!" Руки Хан Пьяо сильно прижаты к шее Ву Жасмин.

Лицо Ву Жасмин превратилось в цвет печени свиньи из-за недостатка кислорода, она отрастила рот, не знала, хочет ли она дышать или что-то сказать, но рука Хань Вэй не расслаблялась ни на секунду, а наоборот, все больше и больше подтягивалась. Через несколько секунд ее глаза выпячивались, а сознание становилось все более расплывчатым.....

Руки Хан Вэя все еще были твердыми, его выражение было отвратительным, а шея была полна выпуклых вен: "Ты, сука, я убью тебя! Убью тебя!"

Был внезапный взрыв ветра.

Прежде чем Хан Вэй успел оглянуться назад, от его плеча исходила огненная боль. Он околачивался в сторону, чтобы посмотреть, и вдруг увидел голову лохматого пса, золотистого сурок, который чуть не отгрыз себе плечо одним укусом!

Перевернув пасть рычащей собаки, весь человек Хан Вэй взлетел наверх, опрокинув чайный столик и сильно упав на землю. Но он не дождался, когда он встанет, огрызающийся собака снова набросилась на него в летучем прыжке, и собака открыла пасть и укусила его в бедро.

Ка-чау!

Кровь летит!

"Ах" Хан Вэй издал жалкий крик, и именно в этот момент он увидел, что в гостиной стоят три человека, мужчина и две женщины. Подобно тому, как он смотрел на лицо человека, он вдруг вспомнил что-то, его лицо больше не было ни малейшего намека на кровь, и его глаза были наполнены страхом.

Этот человек - Нин Тао, в красном приюте на закате он также толкнул Нин Тао пощечиной, в тот раз Нин Тао споткнулся и чуть не упал на землю.

Вот тогда-то и появилось это странное крысино-кошачье ощущение, а теперь оно стало реальностью, и беспрецедентно сильным!

Нин Тао приложил к губе вертикальный палец: "Тише - не лай, еще один лай, и моя собака укусит тебя за шею".

Ворчащий Тенгу уставился на собаку яростным взглядом, как нож.

Хан Вэй укусил его за губу одним укусом.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0417 Титановые зубы собаки.**

Глава 0417 Титановые зубы собаки Нин Тао протянул руку помощи и коснулся живота Ву Жасмин, впрыскивая немного духовной энергии в ее тело, чтобы помочь ей стабилизировать ее плод Qi и лечить последствия повреждения ее внутренних органов.

Это было все, что он мог сделать, и он не собирался помогать Жасмин Ву ни с чем другим. Бедняга должен иметь что-то ненавидеть, этот муж Ву Жасмин работает на улице, чтобы заработать денег, чтобы содержать семью, но она дома крадет за спиной мужа, а также Han Wei такой гнилой и злой человек, чтобы забеременеть. Это тоже было зло, и если бы он привел Ву Жасмин в Небесную клинику, то я боялся, что и добро, и зло сойдутся друг с другом в гневе.

"Чин Чжоу, отправь её домой и не буди". Нинг Тао сказал.

Цинь Чжоу кивнул, подошел, обнял У Жасмин и ушел.

Нинг Тао снова сказал: "Рев на небесах, давай, отпусти его".

Ворчащая собака затем отпустила Хан Вэй, но также уставилась на Хан Вэй с открытой пастью, что пасть полна собачьих зубов, сверкающих холодно, это была просто пасть полна титанового сплава зубы собаки.

Две раны Хан Вэй обильно кровоточили, так больно, что он не осмелился кричать.

Нин Тао посмотрел на Хан Вэй со слабой улыбкой в уголке рта: "Директор Хань, мы снова встречаемся".

Хан Вэй вздрогнул: "Кто ты, ты... именно?"

Нин Тао сказал: "Я врач, тебя укусила собака, тебе нужен врач?"

Хань Вэй был ошеломлен, прежде чем Нин Тао открыл рот, он никогда бы не мечтал, что Нин Тао был врачом, и спросил его, если он хочет обратиться к врачу по такому случаю.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Похоже, тебе еще не нужно идти к врачу".

Только тогда Хан Вэй отошла и нервно сказала: "Мне, мне нужно к врачу, но я должна... поехать в больницу".

Нинг Тао посмотрел на рычащего небесного пса.

Ворчащая небесная собака поняла ситуацию и внезапно откусила одну из лодыжек Хань Вэй, и одним щелчком лодыжка тоже была испорчена.

Хан Вэй широко открыл рот, но все, что могло выйти из него - это хриплый, жалкий крик.

Этот ход Нин Тао специально привёл с собой Ворчущего Небесного Пса, чтобы уменьшить шансы Цин Чжуй и Цзян Хао вырваться наружу. Ибо, как только они наносят удар, они несут на себе грех злых помыслов. Ему было трудно "побелить" их, и позволить им сделать это снова, было бы похоже на возвращение.

Смеющийся пёс - это другая собака, смеющийся пёс - это собака, собака рождается, чтобы кусаться, точно так же, как лев рождается, чтобы охотиться на других животных, он не несёт грехов.

Нин Тао медленно сказал: "Мой врач прямо перед тобой, а ты едешь в больницу, ты саркастично отзываешься о моих плохих медицинских навыках?"

"Я... готов..." Голос Хан Вэй был хриплым и дрожащим.

Нин Тао сказал: "У меня есть свои правила посещения и лечения больных людей, я дам тебе рецепт, тебе нужно его подписать, ты его подпишешь"?

Хан Вэй больше не мог сдерживать боль, он плакал: "Пока твоя собака... не укусит меня... я всё сделаю..."...

Только тогда Нинг Тао открыл рот и сказал: "Рев на небесах, не кусай безрассудно, отпусти ноги людей".

Ворчащая тианская собака отпустила лодыжку Хан Вэй и виляла хвостом в Нин Тао, большая улыбка на лице собаки, полные зубы собаки из титанового сплава в открытой улыбке, кровь, стекающая с зубов тикающей манерой.

Запах крови пронизывал гостиную.

Улыбающаяся собака, капающая кровь на зубы.

Ошеломляющие женщины двух Небесных Бессмертных в среднем холодно смотрели в сторону.

И врач с милосердным отношением и улыбкой на лице......

Все это было похоже на кошмар для Хан Вэй, и с того момента, как Нин Тао вошел в эту гостиную, его судьба вышла из-под его контроля.

Нин Тао открыл маленькую коробку с лекарствами и вытащил бамбуковый набросок из бухгалтерской книги и пришел на сторону Хань Вэя, затем поместил бамбуковый набросок из бухгалтерской книги на лоб Хань Вэя, и в ожидании результатов диагностики он спросил: "Ли Бяо, вы знаете этого человека?".

Глаза Хан Вэй на мгновение морщились и заикались: "Я... я не знаю".

Нин Тао посмотрел в глаза и не стал преследовать вопрос, а просто отобрал учебник Bamboo Jane и открыл его.

Диагноз был поставлен в бамбуковой книге: Хань Вэй, человек, родившийся в первом полугодии 1992 года, гнилой и нечестивый; первое нечестие - это не сыновнее благочестие и не уважение к родителям; второе нечестие - это принуждение добродетельного человека к проституции; третье нечестие - это принуждение добродетельного человека к проституции; третье нечестие - это жестокое обращение с пожилыми; пятое нечестие - это принуждение к аборту; третье нечестие - это принуждение к аборту; пятое нечестие - это оскорбление чужой жены; третье нечестие - это оскорбление чужой жены; шестое нечестие - это оскорбление чужой жены... четвертое нечестие - это 499 пунктов; рецепт на нечестие дается; паралитическое умственное расстройство используется для искупления грехов".

Гемиплегическое искупление?

Это опять же новое положение об искуплении, данное в Книге счетов Bamboo.

Нин Тао слегка нахмурился, гемиплегия хорошая операция, разрушение поясничного отдела позвоночника Хан Вэй сделает трюк. Но если бы он был замедлен, было бы плохо оперировать, повреждая мозговые нервы Хан Вэй и часть его структуры, и если бы он был слегка неправильно оперирован, он был бы замедлен, чтобы искупить свои грехи, и он стал бы искупить свои грехи, умирая.

Но вскоре он не задумался об этом, если бы у такого гнилого и злого человека, как Хан Вэй, была какая-нибудь случайная операция, которая кого-то убила, или какие-нибудь ножницы, пинцет, марлевые рулеты или что-нибудь, что проскользнуло ему в голову, это ведь не имело бы никакого значения?

"Доктор, вы... быстро остановите кровотечение, я... я так замерзла и закружилась голова... я умру..." умолял Хан Вэй, он не мог продержаться какое-то время.

Нинг Тао сказал: "Не торопитесь, вы все еще можете говорить и не умирать". Я дам тебе рецепт, потерпи еще немного, скоро все будет в порядке".

"Я, я не могу этого вынести... это так больно..." стонал Хан Вэй.

Нин Тао проигнорировал его и вытащил рецепт на месте, чтобы подписать рецепт на злые помыслы и грехи.

Хан Вэй хотел посмотреть, что пишет Нин Тао.

Рычание Небесных Псов заблокировали лицо Хан Вэй, собака лица напротив человеческих лиц, одна улыбка, чтобы показать титановые зубы собаки, другая побежала, больше не смея, чтобы выпустить половину стона.

Нин Тао, выписывая контракт на выписывание рецептов злого ума, сказал: "Директор Хань, я только что задал вам этот вопрос, у вас есть ответ?".

Хан Вэй вздрогнул: "Я, я действительно не знаю никакого Ли Бяо, я просто директор отдела кадров дома престарелых".

"Кто твой босс?" Нинг Тао снова спросил.

"Это, это уважительный дом для стариков безвозмездной природы... Нет никакого босса..." Глаза Хан Вей сверкнули.

Нин Тао сказал: "Позвольте мне напомнить вам, что Ли Бяо, о котором я спрашиваю, - это Ли Бяо из гостиницы "Ворота Дракона", а босс, о котором я спрашиваю, - это женщина, начальник Ли Бяо, который также является вашим боссом. У тебя есть последний шанс, и если он все еще не приходит в голову, то я не думаю, что тебе нужна твоя голова, и зачем она тебе нужна, когда ты не можешь вспомнить ничего подобного?".

Сердце Хан Вэя все еще сопротивлялось, и в его сердце все еще был проблеск удачи.

Нинг Тао посмотрел на рычащего небесного пса.

Рычащий Небесный Пес внезапно открыл свой большой кровавый рот и одним укусом укусил Хан Вэй за голову. Однако, просто поместив часть головы Хан Вэй под зубы собаки из титанового сплава, как только он сильно укусил, голова Хан Вэй будет проколота зубами и разорвется, как арбуз!

Хан Вэй был ошеломлен до полусмерти, когда коричневатая жидкость стекала по его штанам вниз по полу: "Я, я, я помню!".

Нинг Тао сказал слабо: "Теперь, когда ты подумаешь об этом, давай сделаем это". Чем быстрее ты заговоришь, тем быстрее тебя вылечат. Если ты солжешь мне, или намеренно потянешь время, я не смогу обслуживать свою собаку".

"Гав!" Ворчащий Тенгу лаял и плевал в голову Хан Вэй.

Где бы Хань Вэй до сих пор осмеливается иметь полусчастливый менталитет, и даже не осмеливается иметь полупустые задержки, последовал: "Она, ее зовут Хоу Мэй Лин, все эти вещи были сделаны ею, они не имеют ничего общего со мной... Она босс за Гостиницей Ворот Дракона, она позволила Цянь Сан убить Ли Бяо........................".

"Цянь Сан?" В голове Нин Тао зародилось лицо длинноволосого убийцы, тонкое лицо, мрачное, как взгляд ножа, трудно было забыть, когда кто-то вроде этого взглянул одним взглядом.

Хань Вэй сказал: "Да, да, Цянь Сан, который любит отращивать длинные волосы, - убийца, который знает кунг-фу, но я давно его не видел".

"Где сейчас этот Хоу Мэй Лин?" Нин Тао было плевать на смерть убийцы Цянь Сана. Той ночью он ударил ножом Цянь Сана в течение одного дня, но не было никакого лекарства от болезни, что означало, что Цянь Сан может быть спасен только в том случае, если он вернется к нему, но Цянь Сан больше никогда не был замечен после той ночи.

"Она, она в "Красном доме заката" для стариков". Хань Вэй сказал, что первоначально у него был момент колебаний, но как раз в момент его колебаний рычание Небесной Собаки в пасти титанового сплава зубы собаки сделали небольшое усилие, и он последовал за ним.

"Она в доме престарелых "Красный закат"?" Нин Тао смотрел прямо на Хан Вэя, его глаза замерзли от холода. Он был во дворе старого двора, но он не видел всех людей внутри, но в состоянии смотреть на зло qi не мог убежать от своих глаз, если бы были люди большого зла, которое он мог обнаружить. Но кроме этого Хан Вэй перед ним, он не нашел ни одного великого злого человека.

"Я, я не вру тебе, но она не была в доме престарелых после несчастного случая с Ли Бяо, и я не могу с ней связаться."

Нинг Тао холодно сказал: "Расскажи мне все, что знаешь!"

Он остановился, чтобы перевести дыхание, и веки опустились.

Нин Тао протянул руку и схватил ее, вливая намек на духовную энергию в свое тело, чтобы помочь ему стабилизировать его сердечную чакру: "Продолжайте".

Хань Вэй восстановила мерцание Юань Ци и продолжила: "Позже я завоевала ее доверие, и она привела меня в Дом престарелых Цзин Красный Закат... В этом доме престарелых Цзин только Цянь Сан и я знали ее истинную личность, никто другой не знал, даже то, что декан Лу не знал, и он не знал бы, что Дом престарелых Цзин на самом деле был открыт Хоу Мэй Лин, который пожертвовал деньги....".

"Где она часто живет?" Нинг Тао спрашивал.

"Я не знаю?"

Нинг Тао слегка ворчал: "А?"

Хан Вэй дрогнул от холода: "Я правда не знаю, если бы знал, осмелился бы не сказать тебе, но....".

"Но что?"

"После того, как я переспал с ней, она пошла принять душ, а на телефон, который она поставила на тумбочку, пришло смс-сообщение, я взглянул, и это было от Цянь Сан, сказав, что она ждет ее на горной вилле Stacked Cui, если хочешь ее искать, можешь попробовать там".

"Вилла "Нефритовая гора", где она?"

"Со стороны Гу Ан, я подумал, что это она должна выйти из Гу Ан." Хан Вэй сказал.

Гу Ан, Вилла на горе Цуй, Нин Тао вспомнил эти два названия мест.

Цзян Хао подошел, потянулся в карман Хань Вэя, достал мобильный телефон, открыл интерфейс с отпечатками пальцев Хань Вэя, затем вернулся в альбом, чтобы просмотреть его. Она быстро перевернулась на фотографию женщины и передала ее Хан Вэй: "Это та самая женщина"?

Такие вещи, или Цзян Хао более опытный.

Нин Тао также вручил глаза, чтобы посмотреть на фотографию на экране телефона, это была женщина почти пятидесяти лет, со средним телом, средним видом и средним платьем, только одна пара глаз давала ощущение хитрости. Только этими глазами он мог также сказать, что эта женщина не обычная женщина, а тем более добрый человек.

Конечно, Хан Вэй кивнула после того, как посмотрела: "Это она, она Хоу Мэй Линг".

Зубастая, зубастая, зубастая..........

Мобильный Хан Вэй внезапно зазвонил с входящим звонком.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0418 Клиника Мусорщик.**

0418 Гл. 0418 Клиника Мусорщик На экране телефона не было имени контакта, только номер.

Цзян Хао холодно сказал: "Кто это?"

Хан Вэй сказал дрожащим голосом: "Я... не знаю, правда не знаю".

Цзян Хао передал свой сотовый Хань Вэй: "Ответь на звонок".

Нинг Тао напомнил ему: "Пока ты говоришь хоть одно слово ерунды, я не смогу держать свою собаку под контролем".

Угрожающий звук исходил из рта рычащего клыкача: "Рев.........."

"Я, я не буду говорить глупости, я скажу то, что ты мне скажешь."

"Просто возьми трубку нормально". Нинг Тао сказал, когда он посмотрел на рычащую собаку с неба, которая последовала за ним, а затем убрала его голос.

Зубастая, зубастая, зубастая..........

Цин Чжуй и Цзян Хао также задержали дыхание, и Цзян Хао поцарапал клавишу ответа, а затем нажал кнопку громкой связи.

Хан Вэй глубоко вздохнул: "Кто это?"

Из телефона раздался женский голос: "Почему ты внезапно ушла из дома престарелых сегодня, а потом снова попросила о встрече"?

Хан Вэй сказал: "Сестра Хоу, я скучаю по тебе".

"Кто-нибудь еще рядом с тобой?"

Хан Вэй напрягся: "Нет, никто, только я".

"Ничего не случилось, не так ли?" Женский голос, мягкий в тонусе, вызывал подозрения.

Хан Вэй сказал: "Ничего не случилось, просто скучал по тебе".

"Отлично, мне тоже есть о чем с тобой поговорить, ты приезжаешь на курорт Гу Ан Сложная Цуй, мы поговорим, когда встретимся".

Хан Вэй сказал: "Я сейчас приду".

Женщина повесила трубку.

Нин Тао спросил: "Это женщина по имени Хоу Мэй Лин?"

Хан Вэй кивнула: "Это она".

Цзян Хао вытащила свой мобильный, готовый позвонить, но Нин Тао покачал ей головой. Он знал, что Цзян Хао только что попросил кого-нибудь проверить местонахождение номера, но следующее, что нужно было сделать, это не привлекать полицию или агентов.

Цзян Хао пожал плечами в Нин Тао, а потом убрал телефон.

Нин Тао передал свернутый рецепт плохой идеи и ручку Хан Вэй, "Подпиши его".

Хан Вэй осторожно сказал: "Что на ней написано, я могу прочитать?"

Нинг Тао посмотрел на рычащего небесного пса.

Зубы Сяотяньской собаки внезапно приложили небольшое усилие к голове Хань Вэя, а пасть собаки издала этот страшный звук, похожий на глоток.

Где же Хань Вэй до сих пор осмелился колебаться, последовал за ним и взял перо и подписал свое имя на сложенных добрых злых помыслах греховным рецептурным делом.

"Рычащее небо, отпусти его". Нинг Тао сказал.

Только тогда рычащий Небесный Пёс ослабил пасть собаки, которая кусалась в голову Хан Вэй.

Нин Тао вытащил из маленькой аптечки маленький фарфоровый флакончик, вылил из него прекрасный дэн по первичному рецепту и вручил его Хан Вэй: "Возьми его, ты будешь немного расслаблен, когда будешь лечить его позже".

"Что это, что это за лекарство?" Хан Вэй выглядела немного нервной.

Хань Вэй, где до сих пор смеют задавать вопросы о востоке и западе, открыл рот и съел тот прекрасный первичный рецепт Дан.

Нин Тао вытащил небесную иглу и воткнул её в голову Хан Вэй, и с духовным потрясением Хан Вэй потерял сознание даже без гудка.

Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, подождите меня здесь немного, я пойду позабочусь об этом и вернусь".

Цин Чжуй и Цзян Хао кивнули, они больше не помогали Нин Тао.

Нин Тао оторвал обычную палку с нарисованным на ней кровавым замком, открыл удобную дверь и затащил внутрь Хан Вэй.

Зеленый дым поднялся из клиники за пределами неба, и лица людей на Доброй и Злой Тропе были наполнены яростью.

Как только рука Нин Тао отпустила, облако зеленого дыма вспыхнуло и в мгновение ока проглотило Хан Вэй. Хан Вэй уже подписал контракт на выписывание рецептов по плохим мыслям, а также взял в бутике первичный рецепт Dan, который запустит механизм лечения в клинике, как только он поступит в Небесную внешнюю клинику.

Нинг Тао тоже был в зоне действия зеленого дыма, но все равно ничего не видел.

Через несколько минут зеленый дым отступил, и из него вышел Хан Вэй, а не половина раны на теле, просто не проснулся.

Нин Тао пробудил глаза, чтобы посмотреть на Хан Вэй в телескопическом состоянии, и быстро пришел к суду. Позвоночник Хан Вэй был не плох, он был здоров. Мозг Хан Вэй также был в норме, а погодное поле, которое соответствовало первому мозгу, не было признаком тепла.

Нинг Тао сдвинул глаза, чтобы посмотреть на Трипод Добра и Зла, и горько засмеялся: "Ты все еще большой босс, всегда позволяешь мне делать такую грязную работу".

Впервые возглавив клинику, Нин Тао уже понял закон о том, что добрый и злой горшок лечит только пациентов, и что он должен делать всю грязную работу по искуплению грехов. На данный момент условиями искупления Хан Вэй являются гемиплегия и умственная отсталость, что требует от него разрушения позвоночника и мозга Хан Вэй. А те, кому нужно умереть, чтобы искупить свои грехи, должны быть исцелены смертельной небесной иглой после горшка добра и зла, а затем получить деньги на условиях искупления, данных в Бамбуковой книге счетов.

Нин Тао вытащил лезвие солнечного затмения и небесную иглу и пришел на сторону Хан Вэя, и игла упала с его руки, и игла вонзилась в голову Хан Вэя.......

Через несколько минут Нин Тао вытащил Хан Вэй из открытой удобной двери.

Цинь Чжуй сказал врасплох: "Почему бы тебе не убить его?"

Нин Тао случайно бросил Хань Вэй на напольную плитку: "Его грех не требует смерти, чтобы искупить его, я не могу убить его". Однако, условия искупления этого парня - параплегические и отсталые, что тяжелее вынести, чем смерть".

"Задержанный"? Я вижу, что он в хороших руках, ты уверен, что он стал отсталым?" Цзян Хуо посмотрел на Хань Вэя, который лежал на земле в полной уверенности.

"Его дурной разум, прописанный рецептом, исчез, когда я уничтожил его позвоночник, предположительно безошибочно." Нинг Тао сказал.

"Я постараюсь, если он вспомнит, что случилось, у нас будут неприятности." Цзян Хао подошел к Хань Вэй, присел на корточки и протянул руку, чтобы ущипнуть его человеческую середину.

Через несколько секунд Хан Вэй напевал, и его глаза расширились.

Цзян Хао отпустил руку, встал и вернулся на сторону Нин Тао.

Нин Тао на самом деле совсем не волновался о том, что вспомнит Хань Вэй, потому что пропал рецепт греха злого ума, который он прописал Хань Вэй, и все, что было связано с ним и клиникой, Хань Вэй не вспомнит. Единственное, в чём он интересовался и в чём не был уверен, так это в том, стал ли Хан Вэй в тот день умственно отсталым из-за разрушения иголки, уничтожившей его мозг. Ведь такая "темная операция" была и его первой, без прецедента и опыта, на который можно было бы опираться.

Глаза всех троих мужчин и одной собаки собрались на Хан Вэй.

Хань Вэй хотел встать, но не смог вылезти из талии вниз, и он пытался несколько раз, но не справился.

Сердце Нинг Тао тайно сказало: "Разве он не превратился в дебила"? Но что происходит с рецептом греха злого ума, который я прописал, и который явно исчез?"

Но как раз в то время, когда он так много думал об этом, углы рта Хан Вэй внезапно опустились, и он открыл рот и закричал: "Мама, мама... Я хочу маму...."

Трое мужчин, одна собака, замерли вместе на мгновение.

Хан Вэй заползла после Цин, все еще плача, и повернулась к смеху: "Мама, мама... Я хочу сахарные конфеты, я хочу сахарные конфеты...................................".

Он протянул руку и схватил ногу Цинь Чжоу.

Цинь Чжуй нахмурился и ударил одним ударом.

Однако Нин Тао схватил одну руку за лодыжку Цинь Чжоу: "Не надо, он уже искупил себя, если ты причинишь ему боль, это твой грех".

"Хмм." Цинь Чжоу ответил и слегка подернул ногу.

Только тогда Нин Тао отпустил лодыжку, и если бы Цзян Хао здесь не было, он мог бы схватить лодыжку Цинь Чжоу и продержаться в ней целый час.

Тем не менее, Цзян Хао дал Нин Тао пустой взгляд и пробормотал: "Извращенец".

Нинг Тао притворился, что не слышит: "Ну, пойдем в Гу Ан".

Мужчины иногда должны быть толстокожими, а если они худощавые, то не могут ни сделать этого, ни быть счастливыми.

Более часа спустя, Нин Тао приехал в город Гуань на электрическом автомобиле Небесной дороги, ехал и сидел посередине, Цзян Хао сидел позади Цин в погоне, а рычащий Небесный Пес присел на педаль.

Автомобиль с аккумуляторной батареей Тэндо просто сильно перегружен, и хорошо, что поздно ночью и на дороге нет ни пешеходов, ни транспортных средств, или это, безусловно, было бы привлекательным для глаз.

Электромобиль "Тендо" выехал на городскую улицу и продолжил движение по проселочной дороге. Через два километра она приближалась к месту назначения, и роскошный вилловый комплекс открывал вид на троих мужчин и собаку.

Прибыла вилла в штабеле Cui, и она была намного больше и более роскошной и высококлассной, чем гостиница Dragon Gate Inn, которой управлял Ли Бяо.

На парковке под открытым небом со стороны ворот припарковано несколько роскошных автомобилей, а также несколько мест на вилле с включенным светом и приглушенной музыкой.

Нин Тао припарковал свой автомобиль, открыл дверь удобства на общей наклейке рецепта, а затем толкнул батарею "Небесный Дао" обратно в клинику Sky Out. Место назначения здесь, и нет смысла возвращаться к электромобилю Тендо.

Вернувшись, Нинг Тао сказал: "Рычащий небо-пес, ты ныряешь первым, чтобы изучить ситуацию внутри". Ты тоже видел женскую фотографию, и лучше ее найти".

Ого!

Ворчащий Небесный Пес, заряженный в сторону Сложенной горной виллы Куи, по скорости был сравним с гепардом в его хищничестве.

Нинг Тао мрачно сказал в своем сердце: "Ворчащая небесная собака может делать грязную работу и не должна нести грехи, я должен помочь ей улучшить свое культивирование".

Прямо сейчас казалось, что Небесная Собачья Тропа, появляющаяся в Небесной Внешней Клинике вместе с Тропом Разрушителя и Разрушителя и Тропом Мэй Сян, может быть своего рода аранжировкой.

"Брат Нинг, что нам теперь делать? Лучше дождаться результатов разведки рычащего клыкача или войти?" Цин спросил о нем.

Нинг Тао сказал: "Неважно, что даже Ревющее небо не нашло эту женщину, я пойду и посмотрю". Если найдешь женщину, не делай этого, оставь грязную работу рычащему клыку".

"Тогда мы перелезем через стену и войдем." Цзян Хао сказал.

Нинг Тао кивнул и прошел к воротам.

"Брат Нинг, если ты позволишь Ворчущей Небесной Собаке делать грязную работу, разве я не буду тебе помогать в будущем, помирившись с моей хорошей сестрой"? Цинь Чжоу сказал, когда он шел.

Нин Тао сказал: "Единственные люди, с которыми может иметь дело ревущий Небесный Пес, это обычные люди, и такой злой лидер, как Белый Святой, все еще нуждается в вашей помощи".

Цинь Чжуй показал свои зубы и улыбнулся: "Тогда я почувствовал облегчение, я боялся, что ты подумаешь, что я бесполезен".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Мы все работаем вместе, как семья, чтобы управлять клиникой хорошо и парить в бессмертный мир вместе в будущем, как насчет вас, ребята?".

"Каким будет Бессмертное царство?" Цинь Чжуй был счастлив и любопытен.

Нинг Тао пожал плечами, он понятия не имел.

Цзян Хао на мгновение подумал: "Может ли так быть в "Путешествии на Запад"? Повсюду нефритовые здания, пруды, персиковые сады и всё такое?"

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "Если так, то мы пойдем собирать сказочные персики и съедим их".

Семья из трех человек говорила об этом и неосознанно прибыла под стену со стороны виллы. С одной стороны забора были сельскохозяйственные угодья, засаженные пшеницей. Нет света, все вокруг чернокожие.

"Вот оно, мы пройдем здесь". Нинг Тао сделал длинный прыжок и пробился через забор.

Чейз Цин последовал примеру и прыгнул вверх по стене легким прыжком.

Цзян Хао сделал несколько шагов назад, спринт, ногу растоптал по стене, руки зажали вдоль стены, а скоба также прыгнула вверх по стене. Ее страшная сила, прыгающая власть появляется только тогда, когда она демонизирует в "женскую ваджру", стена перед ней, по крайней мере, четыре метра в высоту, она не может взобраться без бега.

Семья из трех человек прыгнула на виллу в Сложенной горе Цуй.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0419: "Зло человеческого сердца".**

0419 Глава 0419 Зло человеческого сердца Женщина на освещенной вилле выносила из сейфа несколько банкнот, а также несколько долларов и паспорт. На ее стороне лежал чемодан, наполненный наличными деньгами и предметами роскоши, такими как ювелирные изделия и часы, стоящие целое состояние.

Женщине было около пятидесяти лет, среднего вида и среднего телосложения, и она была одета в обычную одежду, которая делала ее похожей на обычную уличную горничную. Тем не менее, ее маленькие глаза дали хитрость и порочное чувство, и человек, который мог читать лицо может сказать, что она не была хорошим человеком.

Она Хоу Мэй Линг.

Тук-тук-тук.................

Стук был за дверью.

Хоу Мэй Лин быстро вытащила последние пачки банкнот из сейфа и положила их в багажник, заперла и толкнула под кровать, прежде чем направиться к двери, а когда шла пешком, нажала на голос и спросила: "Кто?".

"Сестра Хоу, это я". Человеческий голос пришел из-за двери: "Там ситуация".

Хоу Мэй Лин открыл дверь, а за дверью стоял яростнолицый мужчина, высокий и сильный, дающий очень сильное чувство угнетения.

Его звали Хун Ли, и он также был разбойником, и когда Цянь Сан еще не умер от злобной болезни Небесной иглы Нин Тао, он был просто приспешником рядом с Цянь Саном. После смерти Цянь Сана, было логично, что он займет его место.

"Что происходит?" Хоу Мэй Лин спросил.

Хун Ли сказал: "Эта новая девушка укусила Евнуха Он, и в приступе ярости, Евнух Он ударил девушку по голове с вазой, и девушка была сильно ранена".

"Ты привез ту девушку из участка?"

Хун Ли сказал: "Это девушка, эта девушка не была хорошо обучена, но он и его сын встал на ее сторону, сказав, что она любит играть с новыми людьми, а потом что-то случилось". Кадзуко откусил кусок губы и там шумит".

Хоу Мэй Лин сказал: "Иди со мной и посмотри, этой девушке действительно нельзя учить, ты знаешь, что делать".

Хон Ли мрачно кивнул: "Я принесу мясорубку и несколько чистокровных бульдогов, им понравится, когда я их наполню, чтобы обработка не оставила следов".

"Цянь Сан, ты тоже так с этим справляешься?"

Хон Ли сказал: "Сестра Хоу, это недалеко от северной столицы, похоронить тело где угодно было бы рискованно, лучше избавиться от него таким образом".

Хоу Мэйлинь сказал: "Молодец, пока ты делаешь хорошую работу, ты не пропустишь свою славу и процветание".

Хон Ли усмехнулся, эта улыбка была похожа на треснувший рот питбуля.

Двое вышли из виллы в сторону другой виллы, и, не сделав нескольких шагов, золотисто-волосый полевой пёс внезапно выпрыгнул из зелёного пояса у дороги, слегка приподняв голову, чтобы посмотреть на Хоу Мэй Лин и Хон Ли.

А вот и рычащий клык.

Хоу Мэй Лин слегка замерз: "Откуда взялась эта собака?"

Хон Ли сказал: "Наверное, это деревенская собака, я ее убил". Его руки дошли до талии, где он держал спрятанный пистолет и военный нож.

Хоу Мэй Лин остановил его: "Ты собираешься стрелять? Это просто собака, просто избавься от нее."

Хон Ли нарисовал свою саблю, и под отражением света холодная ость сабли мерцала и была чрезвычайно острой.

"Гав, гав, гав!" Рычащий собака внезапно открыл рот и залаял.

Фигура Хон Ли внезапно двинулась, в то время как его высокое и крепкое тело воплощало невероятную ловкость, весь человек был похож на свирепого тигра, который спрыгнул с большой скоростью, чтобы наброситься на свою добычу. Его кунг-фу не соответствовал Цянь Сан, но его физические качества и взрывная сила были определенно сильнее.

Тем не менее, боевая мощь Хун Ли была подонком в глазах этой культивационной собаки, Хун Ли все равно имел бы некоторые угрызения совести, если бы он использовал пистолет, и держать нож не было половину угрозы для него. Он улыбнулся титановым зубам собаки и ждал, когда Хон Ли, глаза собаки, полные презрения и предвкушения.

Однако подобно тому, как Хон Ли воткнул нож в шею рычащей небесной собаке, а рычащая небесная собака вот-вот откусит руку Хон Ли, перед виллой внезапно раздался женский крик.

Внезапно вспомнив что-то, рычащая небесная собака сделала длинный прыжок, чтобы уклониться от атаки Хон Ли, и выкопала головой в зеленый пояс на обочине дороги, исчезая в мгновение ока.

Когда Хон Ли нанес удар, в его треугольных глазах вспыхнул блеск изумленного божественного света.

"Оставь это, давай пойдем туда и посмотрим." Хоу Мэй Лин быстро направился к той вилле.

Генерал Хун Ли вонзил нож в ножны, догнав Хоу Мэй Лин по его следам и направившись к вилле.

Внутри зеленого пояса рычащий небесный пёс высунул голову и посмотрел на спины Хоу Мэй Лин и Хон Ли. Только что он уже намеревался откусить руку, но в тот момент он вдруг вспомнил объяснение отца, его миссия состоит только в том, чтобы разведать, а не действовать необдуманно. Также в тот момент он отказался от борьбы и уклонился с дороги.

Менее чем за минуту в его прямой видимости появились три силуэта.

Нин Тао, Цин Чжуй и Цзян Хао тоже пришли.

"Рёв Скай, ты сказал, что видел женщину, где она?" спросил Нин Тао, хотя лай, издаваемый только что рычащей собакой, был лаем собаки, он мог слышать человеческие слова через "перевод" шептала.

Снарлинг Скай Дог поднял лапу и указал на виллу, на которую только что вошли Хоу Мэй Лин и Хон Ли: "Она и бандит только что вошли на виллу, и я только что услышал, как женщина жалко кричала".

"Иди на работу". Нинг Тао сказал.

Затем трое мужчин и одна собака рассеялись, пробираясь мимо виллы в другом направлении.

Внутри виллы молодой человек в нижнем белье вытирал кровь изо рта салфеткой. Кусок его губы был откушен, и кровь из раны окрасила его шею, а также грудь, красного цвета.

На глазах у юноши лежала девушка в возрасте восемнадцати или девятнадцати лет, ее одежда была разорвана в клочья, голова разбивалась все сильнее, и с ее лица текла кровь. На полу были разбросаны осколки фарфора, некоторые из которых все еще были испачканы ее кровью.

В комнате были еще двое мужчин, оба принадлежали Хоу Мэй Лин, но оба просто смотрели холодно, не потрудившись остановить буйство молодости.

Когда Хоу Мэй Лин и Хон Ли вошли в дверь, эмоции молодёжи снова вышли из-под контроля и схватили осколок фарфора и снова набросились на раненую девушку, схватив её за волосы в одной руке и подняв голову, ударив осколком фарфора в лицо девушки одной рукой.

"Не надо..." девушка умоляла.

Однако ее просьба не вызвала ни намека на сочувствие, и осколок фарфора в руке юноши нанес ей сильный удар по лицу, а затем с помощью рывка на лицо была нанесена шокирующая рана. Из ран вытекла кровь, а детское невинное и красивое лицо было просто уничтожено.

"Ёбаная сука! Не смей меня кусать - ты кусаешь!" Молодежь, которая испортила девушке внешний вид, до сих пор не успокоилась и ударила кулаком по маленькому животу девушки.

Девушка широко открыла рот и не могла издавать ни звука.

Хоу Мэй Лин нахмурился: "Хорошо, Хэ Гун Цзы, люди так избиты тобой, больше избиения приведут к человеческой жизни".

"Она откусила мне губу, я, блядь, сломан, как ты думаешь, я буду подбирать девчонок в будущем"? Молодой человек, известный как Кадзуко, был в ярости, и, сказав это, он снова ударил девушку в маленький живот.

Глухой звук.

Рот девушки был открыт по одному, но она все равно не могла издавать ни малейшего стона.

Он обратился к Хоу Мэй Лин и Хон Ли с тоном облегчения: "Вы говорите, что делать с этим долгом?".

На лице Хоу Мэй Лин появилась улыбка: "Хэ Гун Цзы, ты теперь здесь постоянный посетитель, это чисто случайность, я вижу, что ты тоже не в себе. Как насчет того, чтобы, ради меня, просто оставить все как есть, и я дам тебе 50% скидку, если ты придешь сюда играть в будущем".

Кадзуко хладнокровно посмеялась: "Черт, это у меня денег не хватает? Мне плевать, если ты дашь мне 50% скидку? Это не закончится, пока ты не дашь мне счет сегодня!"

Улыбка на лице Хоу Мэй Лина исчезла: "Хе Гун Цзы, тогда что ты скажешь, если мы должны с этим делать?".

Он сказал: "Пусть твои люди трахнут ее, а я буду смотреть, пока не убью, и все кончено". Если меня это не удовлетворит, я позвоню в полицию, вы должны хорошо знать, кто я, и один мой звонок - и вам конец!".

В это время девочка, наконец, притормозила и дрожащим голосом сказала: "Не надо... не надо... я просто пришла найти отца... пожалуйста, отпустите меня... у меня дома все еще больная мать, которой некому о ней позаботиться... уууу..."

"Заткнись!" Хон Ли воскликнул.

Девушку отрубили, но она не могла не плакать.

"Давай!" Кадзуко закричала: "Я посмотрю, как вы её убьёте!"

Хоу Мэй Лин взглянул на Хон Ли.

Хон Ли кивнул, нарисовал саблю и подошел к девушке.

Девушка была в ужасе и ползла назад с ногами на земле, но ее так сильно избили, что было так больно, что она вообще не могла ползти.

Хон Ли подошел к девушке и подтянул волосы, а также военный нож в руке на шее девушки.

Кадзуко мрачно сказала: "Нет, это слишком дешево для нее, я хочу, чтобы ты сначала пытала ее, пытала!".

Хоу Мэй Лин в тусклом состоянии сказал: "Хе Гун Цзы, почему бы тебе не продолжить в одиночку, она больше не осмеливается сопротивляться".

Он Гун Цзы на мгновение замерз, а затем подошел к девушке, его глаза наполнены звериной похоти и яростным светом.

"Не надо... не надо... мама..." девушка умоляла, слезы падали ей на глаза, держа нить.

Но ее мать вообще ее не слышала.

"Я убью тебя!" Кадзуко протянула руку и схватила уже порванную юбку девушки.

Но как раз в это время от двери вдруг раздался голос: "Насколько плохо сердце этого человека, чтобы иметь возможность делать такие вещи"? Даже если у тебя есть небольшие заслуги, я не позволю тебе увидеть восход солнца завтра".

Глаза людей в комнате сходились в унисон на дверном проеме.

Мужчина и женщина вошли в дверь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0420 Глава 0420 Плата за собачьи слова**

0420 Глава Слова собаки плата Глава содержание вводится вручную, пожалуйста, подождите минуту, после обновления содержания, пожалуйста, обновите страницу еще раз, чтобы получить последнее обновление! Следите за самым быстрым обновлением "One Thought Forever" на китайском сайте https://m.zwdu.com/book/16684/.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0421 Глава 0421 Отражение и размышление**

Глава 0421 Отражение и размышление о разломе практикующего Клиника молчала, а добро и зло были переплетены в горшочке добра и зла. Существует гораздо больше зла, чем добра, что производит впечатление чернокожего и белого.

Посещение" виллы Фуксинг Кюи заработало почти 4000 очков злых мыслей и грехов, всего несколько хороших мыслей и заслуг девушки. Несмотря на то, что сумма денег, потраченная на лечение, существенна, что хорошо с точки зрения оплаты аренды, она не очень хороша для выращивания.

Одна практика закончилась, и Нин Тао было больно.

Горшок добра и зла собрал большое количество злых кармических грехов, и с каждым вздохом он поглощал большое количество зла qi, и эти злые qi на определенное количество также развращали его тело и душу, принося ему болезненные ощущения.

"А!" Нин Тао выпустили рев гнева, всплеск духовной энергии в его теле, казалось, порочный страшный зверь, который собирался вырваться из своего тела, чтобы уничтожить все.

Как это может продолжаться?

Я отдохнул в утробе и услышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Божественный колокол прозвучал, и огромный колокол прозвучал в мире тела Нин Тао, раздавленный, и негативные чувства страха, блуждания, гнева и так далее в его сердце были сметены. Было такое ощущение, что прилив омыл пляж, а песчинка не осталась немытой.

Когда небо и земля родили меня, родители оставили меня.

Затем Нин Тао прочитал второй куплет "Твоей сутры", и в мгновение ока мысли о своих родителях пришли как приливная волна. Но он переступил через это препятствие, и его сердце было наполнено только мыслями и благодарностью, но не печалью и болью.

Нет конца морю горечи, только утиные водоросли дрейфуют.

Нин Тао последовало ещё одно чтение третьего куплета Твоей Сутры, и как только третий куплет был закончен, весь мир был окутан тёмными облаками и ожесточённой бурей молний и грозой. Чудовищное наводнение охватило землю, и он оказался в ловушке посреди океана, как будто весь мир вот-вот будет разрушен. Он потерял все, что было ему дорого, и весь мир остался для него, один и боялся до неузнаваемости.

Третий стих Твоей Сутры - это препятствие, с которым он сейчас сталкивается и которое не может преодолеть. Однако, процитировав три стиха вместе, энергия маны, вырабатываемая первыми двумя, немного повлияла на третью, поэтому, несмотря на то, что на этот раз читать было больно, его ум все же сохранил ясность, которая позволила ему четко проанализировать проблему.

После продолжительной боли в течение некоторого времени, сердце Нин Тао тайно сказал: "Первое предложение этого Писания, чтобы сделать меня твердым в моем даосском сердце, злой шарм не может быть смущенным, и странная сила не может быть хаотичной". Второе предложение для меня - понять, кто я, что я иду по Божественному Пути, когда у меня есть сердце для самопожертвования. Но чему меня должно научить это третье предложение, и как мне его пройти? Каждый раз, когда я читаю третий стих, я чувствую, что этот мир вот-вот уничтожит весь мир, и только я один остаюсь... подожди!"

По мере развития мысли Нинг Тао внезапно вспомнил событие, которое когда-то случилось. На этот раз он также прочитал третью сутру болезненно тяжело, это случилось с Цзян Хао рядом с ним, она держала его и принесла ему тепло со своей любовью и объятиями, уменьшая его одиночество, и только тогда его чувства медленно становились лучше.

Потом он озвучил историю, которую рассказал Чен Пиндао. В пещере за племенем Гундхей Хорн он спросил Чена Пингдао, как он прорвался сквозь Внутреннее царство Дана на сегодняшней сцене Младенца Юаня, Чен Пингдао ответил, что это было, держа свою любимую собаку и спал некоторое время. Когда он прорвется даже с таким большим внутренним танцем? Есть ли связь с этим третьим стихом?

Куча вопросов.

"Должен ли этот третий стих быть прочитан в объятиях Цзян Хао или Цинь Чжоу, и с их любовью и нежностью они помогут мне в моих упражнениях"? Не только третьего кана Твоей Сутры, но и моего внутреннего культивирования?" Это странное вдохновение внезапно вспыхнуло в голове Нинг Тао. Однако он последовал с еще одной горькой улыбкой, где в этом мире есть Священное Писание, которое нужно прочитать, лежа на руках у женщины? Как может быть в этом мире хоть один культиватор, настроивший женские руки на прорыв через сцену Внутреннего Дана?

Если так, то, боюсь, это появится только в романе? Но это реальный мир.

Отдохнув некоторое время, Нин Тао временно подавил идею немедленно отправиться в Цзян Хао или Цинь Чжуй, чтобы попробовать. С небольшой корректировкой, он вошел в состояние пустоты, глаза смотрят на его нос и ум, забывая о существовании своего тела, и вошел во внутренний мир в состоянии врожденного духовного осознания.

Дворец Найдан намного больше, чем раньше, подвешенный над Дворцом Найдан уже не волейбол, я давно его не видел, и он удивительно увеличился в размерах, сравнимых с баскетболом!

Найдан размером с волейбольный мяч уже напугал Чена Пиндао, если бы он увидел Найдан размером с баскетбольный мяч, упал бы в обморок с криком?

Нин Тао посмотрел прямо на Внутренний Дан, подвешенный над грязевой лужей, хотя он все еще был в форме Тайцзи, Рыба Инь была явно в два с лишним раза больше, чем Рыба Ян!

В загадочном мире в центре союза между рыбами Инь и Ян есть неясная вещь, но неясно, что это такое. Она напоминала головастика и мохнатый комок шерсти, и после еще нескольких взглядов Нин Тао вдруг почувствовал, что она снова напоминает ультразвуковую проекцию плода.

"Может это... это мое Бытие?" Нинг Тао думал с удивлением в голове.

ЩЕЛЧОК................

Появились странные звуки, и мысли Нинг Тао внезапно отошли в прошлое. Физический мир никогда не был тихим, не было звука, как этот жуткий звук появился на этот раз? Его сердце было поражено, а когда он посмотрел на него, он был ошеломлен.

В мире внутри него так тянулся разлом!

Земля трещит. Это знак того, что мир внутри разваливается?

Не дожидаясь Нин Тао, чтобы взглянуть поближе, а тем более для него, чтобы понять это, он был изгнан из внутреннего мира. Как ни странно, он не чувствовал боли после выхода из внутреннего мира. Видение раскола земли, которое только что было видно во внутреннем мире, было похоже на иллюзию, которой не существовало.

Тем не менее, Нин Тао знал, что это определенно не иллюзия, и он действительно не мог сойти с ума, зарабатывая злые мысли и грехи больше. Крайне важно заработать много хороших мыслей и заслуг, чтобы сохранить баланс между добром и злом, иначе он бы покончил с собой, не дожидаясь, пока Тяньтянская клиника заставит его умереть с арендной платой.

"Мне нужно приготовиться, сначала доработать несколько целебных эликсиров, а потом придумать, как заслужить "Добрую Нирвану"". Но сейчас люди бегут за деньгами, и большинство людей не являются хорошими, даже если они не плохие, и не так уж много можно заработать на хороших мыслях и заслугах. Нинг Тао волновался, и чем больше он думал об этом, тем больше у него болела голова.

С злодеем легко разобраться, а трюк в том, чтобы закрыть дверь и отпустить собаку, очень эффективен, рычащая собака кусает человека до полусмерти, а его сторона потом маскируется под красное лицо, чтобы пойти в клинику, деньги клиники легко попадают в руки. Но не для добрых людей, тогда он будет нарушать основной принцип наказания добра и пропаганды зла, что является посредником между добром и злом? Если бы он сделал это, то он больше не был бы квалифицирован как владелец этой небесной клиники.

Нин Тао прибыл в центр духовного поля в библиотеке свитков искривления.

Через библиотеку каллиграфических свитков аура тридцати с чем-то квадратных метров аурного поля была зелёной и призрачной. Всевозможные духовные материалы растут хорошо, особенно сорванный ранее трупный лук, он уже имеет высокий палец, в мгновение ока он вырастет во взрослый трупный лук. И некоторые из этих духовных семян, собранных в Шенонгдзя, также проросли и радостно растут.

Видя материал духа в поле духа, настроение Нинг Тао всегда было немного лучше.

"Я не знаю, может, техника культивирования Духовного Материала, которую я взял у профессора Яда, имеет какое-нибудь применение." Нинг Тао так думал в своем сердце.

Положить свой ум и энергию в другое дело также является отличным способом переключения внимания.

Нинг Тао присел на корточки рядом с только что проросшим Духовным Материальным Семенем, и сначала с помощью пальцев вписал несколько рун по периметру этого посадка, а затем влил немного духовной энергии в Духовную Землю.

Не было никакой реакции.

Нинг Тао слегка нахмурился, а затем влил немного духовной энергии в духовную землю.

До сих пор нет ответа.

Сердце Нин Тао было угрюмым: "Неужели техника культивирования духовного материала, которой я научился, ошибочна? Этого не может быть................"

Но как раз в тот момент, когда он так думал, вдруг загорелась руна, и из нее высвободился зеленый и призрачный миллиметр света, коалесцирующий в пустоте. Другая руна была тогда "зажжена", а прицел был похож на набор светодиодов, погребенных в грязи и заряженных энергией.

Все руны были зажжены, а зеленый, призрачный энергетический флуоресцентр соединился, создав ощущение сказочной атмосферы, хотя это был всего лишь маленький кусочек.

Произошло странное явление, только что проросшее Духовное Материальное Семя, под оболочкой зеленого и таинственного энергетического света, немного подернулось и медленно подняло свою "голову". Его жизненная сила и духовность также явно были намного сильнее, чем сейчас.

"Сработало!" Сердце Нинг Тао было наполнено волнением.

Однако до сих пор он понимал так много из информации, оставленной профессором Йадом, и единственное, что можно было улучшить - это маленький кусочек Духовной Земли, и полностью преобразовать все тридцать с лишним квадратных метров Духовного Поля, он пока не смог этого сделать.

То же самое было с культиваторами и демонами, рисующими заклинания, не то, чтобы можно было нарисовать несколько рун, а затем продолжать копировать комбинацию этих рун, чтобы получить мощное заклинание. Истина была как раз наоборот, когда одни и те же комбинации рун соединялись и отталкивались друг от друга энергетическими полями, заклинание не только не срабатывало так, как должно, но и даже отбрасывало заклинание на заклинатель! Это дело было поставлено на это духовное поле, если бы он это сделал, то одни и те же энергетические поля отталкивали бы друг друга, может быть, всё духовное поле превратилось бы в бомбу и взорвало бы духовное поле с помощью взрыва!

"Проверьте в другой день". Нинг Тао встал и ушел.

Выйдя из библиотеки свитков варп-каллиграфии, дверь библиотеки оборудования для приготовления зелья неизбежно вошла в поле зрения Нинг Тао, и он не мог не сделать паузу в своих шагах. Он может взять "вступительный взнос" в размере 5000 долларов за диагностику добра и зла.

"Забудь об этом, мне придется подождать некоторое время, еще не поздно прийти и открыть дверь, когда ближайшая проблема будет решена." Нин Тао подавил мысль об открытии первой двери хранилища снадобий, когда он носил на спине маленький сундук с лекарствами и открыл дверь Небесной внешней клиники.

Золотое утреннее солнце вылилось на его голову, и женщина наступила на утреннее солнце в его сторону. Белая одежда, как снег, длинные волосы, струящиеся, стройная фигура, с запахом спускающейся с земли феи.

Ноги Нинг Тао, которые только что спустились со ступеней, не могли не остановиться.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0422 Глава 0422: "На глазах у одинокой собаки много хорошего и плохого".**

Глава 0422 Фронт двери одинокой собаки был прав и неправ Нинг Тао выполнил свое обещание после того, как он привез фрагмент черепа из Эмейской секты, распространив весть о том, что фрагмент черепа был в его руках, что также было равносильно умышленному поджогу его. Он думал, что первым к нему придет Николас Конти, или культивирующая сила, стоящая за биотехнологической компанией "Бенезис", но..........

Первым, кто подошел к двери, был Тан Цзисянь.

Тан Цзисянь, которая появилась перед ним на этот раз, несколько отличалась от своего предыдущего появления, и имела более бессмертный вкус, настолько прекрасный, что она не ела земные фейерверки. Тем не менее, Нин Тао не могла сказать, является ли её внешность истинной сущностью, или же она изменила свою внешность, используя талисман долины Инь Чжэнь.

В конце концов, он не мог поднять юбку, чтобы увидеть, использует ли она очарование Иньской долины. Если вы используете нос, чтобы понюхать место, вы можете сказать результат, но он также будет раздражен и смущен. Кроме того, если бы он был владельцем Небесной Иностранной Клиники, он бы ушел с пути, чтобы сделать что-то подобное?

Тан Цзисянь подошел к Нин Тао.

Прежде чем она успела заговорить, Нинг Тао уже догадалась, откуда она пришла.

Четыре глаза, ты смотришь на меня, а я смотрю на тебя.

Это как состояние двух мастеров в романе о боевых искусствах перед их дуэлью, где ни один ход не побеждает.

Минутой позже...

Тан Цзисянь наконец-то нарушил тишину между ними: "Я женщина, ты имеешь в виду хорошо смотреть на меня так?"

Нинг Тао сказал: "Я мужчина, ты хочешь хорошо на меня посмотреть? К тому же, ты прибежал ко мне, чтобы просто так на меня посмотреть?"

Тан Цзисянь слегка нахмурился: "Ладно, раз уж вы так прямолинейны, я сразу перейду к делу, я слышал, что у вас есть фрагмент черепа Чжу Хонъюй из секты Эмэй, это правда?".

"Это правда". Нин Тао сказал, как он смотрел прямо на Тан Цзисянь, наблюдая ее реакцию.

Ответ Танга Цзисяня также был прямым: "Покажи мне".

Нин Тао слегка замерз, он не ожидал, что Тан Цзисянь будет таким прямым.

Тан Цзисянь также смотрел прямо на Нин Тао горячими глазами: "Вы говорите, какие у нас отношения"?

Нинг Тао улыбнулась: "Что ты имеешь в виду под нашими отношениями?"

Тан Цзисянь сказал: "Мы союзники, ты же не забываешь, как я помог тебе убить Белого Святого, да?"

Нинг Тао не забыл, но он давно заплатил за эту услугу. Тан Цзисянь сказал, что она была союзницей, с чем он не осмелился согласиться, он не забыл, как умер Тан Тяньчжэнь. Также, в прошлый раз он пытался попросить Тан Цзисяня помочь ему спасти Инь Мо Лань, но она отказалась. Теперь, когда она внезапно подошла к двери с просьбой увидеть фрагмент черепа Чжу Хунъюй, собиралась ли она выполнить свою просьбу?

"Как насчет этого, есть духовный материал под названием "Истинный Дракон Яньсян", который трудно достать, если ты принесешь его мне, я дам тебе его, когда усовершенствую арендную плату, ищущего дан". Нинг Тао сказал.

"Истинный Дракон Яньсян?" Тан Цзисянь с удивлением сказал: "Есть ли в этом списке Истинный Дракон Яньсян?".

Нинг Тао кивнул: "Такие вещи не шутки".

Глаза Тан Цзисяня были наполнены сюрпризом: "Истинная слюна дракона"? Ты ведь не шутишь?"

Нинг Тао посчитал: "Я не шучу, если ты сможешь достать этот духовный материал, я дам тебе "Предка, ищущего Дэна"".

Нинг Тао успокоился: "Над чем ты смеешься?"

Тан Цзисянь остановил смех: "Ты знаешь, что такое Истинная Слюна Дракона?".

Нин Тао сказал: "Не забывайте, что я врач, который изучает медицину, и меня проверяют с такими вопросами". Обыкновенный амбра - это специальные фекалии, образующиеся из непереваренного корма кашалотов, которые не являются драконами. Дух Материал Истинная Слюна Дракона - это особый навоз, образовавшийся в результате неправильного пищеварения дракона, тот же самый принцип, другая вещь".

Тан Цзицзянь сверкал на Нин Тао: "Так как ты знаешь, что такое материал духа, ты все еще хочешь, чтобы я помог тебе найти его"?

Нинг Тао улыбнулся: "Если бы Истинного Астрагала было так легко найти, я бы не позволил тебе помочь".

"Дай мне взглянуть на этот фрагмент черепа, а потом я придумаю что-нибудь, что поможет тебе найти настоящую драконовью слюну". Тан Цзисянь сказал.

Нинг Тао подошел вперед: "Подожди, пока не найдешь Слюну Истинного Дракона".

Тан Цзисянь немного разозлился: "Кажется, вы никогда не считали меня союзником, не забывайте, что хотели получить фрагмент черепа в руки Николаса Конти, и вам нужна моя помощь. С твоим нынешним отношением, как ты ожидаешь, что я буду доверять тебе и помогать тебе?"

Нинг Тао прошла мимо нее "да".

Есть поговорка: "Если тебя ничего не интересует, ты вор". Перед лицом такого врага, как Николас Конти, она даже вызвалась прийти в альянс, чтобы помочь, это не то, что она младший командир отряда "Три кабана", она что, что доброе сердце?

В его случае, независимо от того, был ли это союзник или нет, слово Тан Цзисяня не считалось, это должно было быть его слово.

"Нинг Тао!" Тан Цзисянь Ци завязала узлом на месте, она намеренно носила красивое белое платье сегодня, а также использовала духовный талисман долины Инь Чжэнь, чтобы изменить ее внешний вид и образ, чтобы выглядеть больше как фея, с позой праведной феи пришла в Нин Тао, чтобы увидеть фрагмент черепа, но не ожидала, что Нин Тао не был двинут красотой и темпераментом феи, ни альянс, отношение жесткое, как камень в тростниковой яме.

"Делай, что должен, приноси настоящий амбра, когда сможешь, и мы будем сотрудничать." Нин Тао сказал, но не оглядывался на Тан Цзисянь.

"Хотя вы зашли слишком далеко, я должен сказать вам, что я получил новости из США, что Николас Конти отправил людей в Китай. На этот раз он, наверное, сам это сделает, так что сделай себе одолжение". Голос Танг Цзисянь доносился сзади нее.

Нинг Тао сделал движение в своем сердце и повернулся, чтобы пройти.

Но за ними нет Тан Цзисянь.

Нин Тао замер на месте не потому, что он был удивлен удивительным мастерством Тан Цзисяня в области света, а потому, что последние слова Тан Цзисяня стимулировали его.

На этот раз Николасконец не только посылает кого-то, но и будет делать это сам, значит ли это, что у него в руках два черепа? Если эта гипотеза подтвердится, то это будет означать, что все семь фрагментов черепа сейчас живы. Семь кусочков черепа вместе получат полную Поисковую Таблочку Предков, а как только вы получите бамбуковую тетрадь, вы сможете раскрыть тайну легендарной Бессмертной Таблочки!

"Николас Конти послал кого-то в Китай... это может быть Линь Цинь Хуа?" Нинг Тао размышлял, когда шел.

Он также подумал о другой по фамилии Лин, о которой больше ничего не было слышно после того, как Гуань Чэн попрощался, как она сейчас?

Внутри четырёхугольника другая история.

Бай Цзин стоит в дверном проеме и полоскает рот, и когда она видит, что Нин Тао возвращается, она намеренно стреляет полосканием воды в его сторону. Припухшие губы, летящие параболические водяные стрелы на расстоянии дюжины метров, полные дразнящих глаз, неописуемый вкус ветреной разоблачения.

Нин Тао изначально хотел сказать о ней слово, но она сделала это, на первый взгляд, он вдруг понял, что она просто хочет, чтобы он сказал ей, так что ощущение закрыло ему рот.

Инь Мо Лан изучал пень перед маленьким квадратным столом детей, его бровь была глубоко заперта, его выражение зафиксировано, и он не знал, если он думает о себе, как о Крадущемся Драконе и Фениксе.

Цзян Хао стоял перед дверью кухни, чтобы сделать телефонный звонок, и хотя он разговаривал, он смотрел прямо на Нин Тао. Похоже, она не замечает сцену, где Белый Цзин бежит к нему. Иначе ее зрение было бы на теле Бай Цзина, все еще пахнущим порохом.

Звук приготовления пищи доносился с кухни, и было очевидно, что Цинь Чжоу был внутри, готовил завтрак для группы.

В углу коридора рычащий собака встал с ног на голову на мобильный телефон, казалось бы, думая, что две лапы не слишком растянуты, и через несколько секунд встал с ног на голову с одной лапой. Не конфискуя телефон, Нин Тао также знал, что он снова играет в джиттербаг.

Фокс Сяо Цзи стояла перед дверью, держа книгу в руке, когда она скандировала хрустящим голосом: "А Лодка ест, а служит брату.........".

Есть ли что-нибудь более абсурдное, чем тысячелетняя лисица, запоминающая алфавит?

В это время Цинь Чжоу вышел из кухни, и когда он увидел Нин Тао, на его лице вдруг появилась радостная улыбка: "Брат Нин, ты вернулся, я собирался пойти в клинику, чтобы попросить тебя позавтракать. Моя добрая сестра дала тебе соевое молоко, я поджарила картошку фри и твой любимый маринованный паприка".

Нин Тао подошел, его голос нежный: "Тяжелая работа для тебя".

Цинь Чжуй засмеялся и сказал: "Почему ты говоришь такие вежливые вещи?". Когда я увидела его в первый раз, он был слишком мал, чтобы быть хорошим мальчиком, - сказала она, - но я не хороший мальчик".

Цзян Хао только что закончила телефонный разговор, она сказала: "Пара, вы изначально пара, нечего стыдиться, вы можете говорить все, что захотите".

До тех пор, пока Цинь Чжуй не переспала с Нин Тао за спиной, у неё всё было в порядке.

Цин погнался за Цзян Хао и взял его за руку, хихикая: "Точно, вы тоже пара, мы семья".

Пуф!

Белый брызнул: "Вы, ребята, делаете тройной ход? Рано утром, а я еще даже не ел, как ты можешь заставить меня блевать?"

Цзян Хао уставился на Бай Цзина с неудовольствием.

Вот что происходит, когда в семье больше женщин.

Нин Тао отодвинула тему: "Я встретила Тан Цзисянь, когда вернулась, она сказала, что получила информацию о том, что император Николай Кан уже кого-то прислал, на этот раз сам император Николай Кан может даже приехать, все должны быть более осторожны в эти дни".

Инь Мо Лан сказал: "Лучше всего прийти, ты усовершенствовал мое вышивальное весеннее лезвие, я случайно взял этих ребят, чтобы протестировать лезвие".

Нин Тао сказал: "Старейшина Инь, не относитесь к этому легкомысленно, соперник - Николас Конти, его сила слишком глубока, чтобы ее можно было измерить".

Инь Мо Лан кивнул, это был не первый раз, когда Нин Тао напомнил ему, но он не чувствовал, что Нин Тао вел себя словесно.

Цзян Хао вдруг вспомнил кое-что: "Атао, ты сказал, что Николас Конти уже послал кого-то, у меня есть предчувствие, что человек, которого послали обратно, не будет Линь Цинхуа"?

Нинг Тао сказал: "У меня тоже есть предчувствие, вы все так думаете, это скорее всего он".

"Что нам делать, если дело доходит до драки?" спросил Цзян Хао.

Нин Тао сказал: "Конечно, ваша безопасность имеет первостепенное значение, если он осмелится напасть на вас, даже если это всего лишь выстрел из пистолета, вы должны сначала убить его". Тот, кто вступил в лагерь Николая Конти, тоже враг, а быть милосердным к врагу - значит быть жестоким к себе, поэтому не надо думать иначе, надо бить, когда надо".

Он дал Линь Цинхуа шанс в последний раз во Флоренции, и это был бы последний шанс, который он дал бы второй шанс. Если бы Линь Цинь Хуа действительно взял качели на него и тех, кто вокруг него, он бы обезглавил без колебаний!

Цзян Хао сказал: "Тогда я чувствую облегчение, этот ваш человек тяжело переносит любовь и праведность, это ваша сила, как и ваша слабость, я беспокоюсь, что Линь Цинь Хуа воспользуется вашей дружбой со своим бывшим другом, если вы так говорите, мы будем знать, что делать".

Фокс Сяо Цзи подошел: "Вы, взрослые, просто умеете драться и убивать, разве вам совсем не нравится учиться"?

Четыре взрослых смотрели на нее в массе.

Фокс Сяо Цзи сказал: "Папа, иди поешь быстро, а после ужина возьми меня на учебу".

Нинг Тао сказал несколько затаив дыхание: "Я стал твоим водителем?"

Фокс Сяодзи сказал: "Ты мой папа, это естественно, что папа послал свою малышку читать".

Нинг Тао на самом деле был безмолвным.

После завтрака Нин Тао поехал на электрическом автомобиле, чтобы отправить Фокса Сяодзи в маленькую школу на Гаити.

Находясь в школе, Фокс Сяо Цзи вдруг задал Нин Тао вопрос: "Папа, кто такой Чжу Юаньчжан?".

Нин Тао любопытно спросил: "Почему ты спрашиваешь об этом?"

"В классе проходит конкурс на знание истории, просто скажите мне, кто он такой", - сказал Фокси.

Нинг Тао сказал: "Он пасет скот".

"О, я помню это." Фокс Сяо Цзи осыпался: "Скотоводство, скотоводство..........."

Когда он добрался до школьных ворот, Нин Тао остановил аккумуляторную машину, Фокс Сяодзи спрыгнул с аккумуляторной машины, попрощался с отцом, раскинул ноги и побежал к школьным воротам.

Нин Тао посмотрел на спину Фокса Сяодзи и был озадачен в своем сердце: "Есть ли у первоклассников еще и конкурс знаний по истории?".

Масатини внезапно остановился у Нин Тао, окно водителя медленно опустилось, и лицо вошло в поле зрения Нин Тао.

Нинг Тао больше не мог оторвать от него глаз.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0423 Гл а в а 0423**

Глава 0423 Владение мечом и режущая любовная проволока Женщина, сидящая в Марта Тини, не была кем-то другим, это был Линь Цинь Юй. Перед отправкой Фокс Сяодзи в школу, другой, который Нин Тао имел в виду был Линь Циньюй, но он не ожидал, что она появится перед ним так непредсказуемо.

Несколько месяцев назад Линь Цинъю была забрана из своего арендованного дома в официальном городе Линь Цинхуа и с тех пор о ней ничего не слышно. Он думал о ней не один раз и анализировал ее ситуацию не один раз, но никакого вывода сделано не было. Теперь она внезапно появилась перед собой, такая же юная и красивая, как и прежде, как будто только что уехала в длительный отпуск.

Углы рта Линь Цинъюя слегка приподнялись, показав красивую и слегка игривую улыбку: "Что, не узнаёшь?".

Нин Тао потом сорвался: "Цин Ю, когда ты вернулся?"

Линь Цинъюй сказал: "Я вернулся на несколько дней, найди место, где можно что-нибудь выпить, я хочу поговорить с тобой, это нормально?"

Нин Тао не ответил сразу, время возвращения Линь Цинь Юя было слишком случайным, не говоря уже о том, что ее братом был Линь Цинь Хуа, который мог гарантировать, что она не стала человеком из компании "Черный пожар", как Линь Цинь Хуа, которого забрали и который исчез на несколько месяцев. Если бы это было раньше, он бы не рассматривал ничего другого, если бы Линь Цинь Юй попросил его выпить, но теперь он должен был думать о мотивах Линь Цинь Юя.

В глазах Линь Цинъюя вспыхнул намек на обиду: "А что, тебе вообще нужно подумать о том, чтобы купить тебе выпить?".

Глаза Нин Тао уже были неподвижными, когда он вошёл в состояние телескопа, диагностировавшего предыдущее поле погоды Линь Цинь Юя.

Предшествующее погодное поле Линь Цинъю было нормальным и не было намека на демоническую ауру.

Этот результат был нормальным, независимо от того, кто стал новым демоном, первое, что они должны были пройти, это Небесный Дао. От демонических болезней нет лекарства, лечить их могут только Небесные клиники, но есть и искупительные клаузулы. Если Николас Конти и Линь Цинхуа должны были превратить Линь Цинхуа в нового демона, как она могла выжить, не подписав его контракт на лечение в Небесной Внешней Клинике?

Один глазной диагноз позже Нинг Тао закончил свое глазное состояние: "Ладно, я тоже хочу поговорить с тобой, выбери место".

Линь Цинъюй сказал: "Здесь неподалеку есть хорошее кафе, пойдем присядем".

Нинг Тао сказал: "Ты иди, а я пойду за тобой".

"Тогда я буду ездить медленнее". Линь Кинг-ю завела Мартатини на подъездную дорогу и медленно поехала вперёд.

Нинг Тао поехал сзади на электромобиле "Небесный Дао", нажимая на скорость. На самом деле, даже если бы Maserati Линь Цин Юя ехал так быстро, как мог, он не смог бы обогнать автомобиль с аккумуляторными батареями Tien Dao, только ему не пришлось демонстрировать скорость автомобиля с аккумуляторными батареями Tien Dao перед Линь Цин Юя.

Мазерати Цин-Ю Линь остановился перед кафе в нескольких километрах от Гаити. Она открыла дверь, чтобы выйти из машины, длинное черное платье, длинные ноги и тонкая талия, тысяча миль красивого лица, мгновенно привлекли глаза многих прохожих.

Нинг Тао припарковал электромобиль Тендо рядом с Мазерати.

"Почему бы не купить машину получше, на которой хотя бы можно ездить под дождем и не мешать передвижению." Линь Цинъюй сказал.

Нин Тао засмеялся и сказал: "Я просто обожаю ездить на электрических велосипедах, и кроме того, я не умею водить машину, и у меня нет времени ходить в автошколу".

Даже если бы кто-то обменял для него самый дорогой в мире спортивный автомобиль ограниченного выпуска, он бы не стал его продавать, но Линь Цинь Яо не нужно было говорить.

Они вошли в кафе, которое выглядело немного прохладным, так как рано утром, а кафе только что открылось для бизнеса и клиентов еще не было.

Линь Цинъюй нашла столик возле окна и села, заказала две чашки кофе и несколько закусок, а после того, как официантка ушла, она посмотрела на Нин Тао и тоже не заговорила.

Нин Тао тоже посмотрел на нее, и до сих пор не мог не задуматься о мотивах и цели своего возвращения на этот раз. Только что, перед небольшими воротами на Гаити, хотя он использовал свой перископ, чтобы убедиться, что Линь Цинъю не был демоном, ее предыдущее поле погоды было намного сильнее, чем раньше. Это говорит о том, что она не простаивала последние несколько месяцев и, скорее всего, прошла серию тренировок. Как он мог не задуматься о такой ситуации?

Официант принес кофе и закуски, сказал "пожалуйста, наслаждайтесь" и ушел.

"Тебе больше не о чем со мной поговорить?" Линь Цин Юй нарушила тишину между ними.

В углу рта Нин Тао появился намек на улыбку: "Я смотрю на тебя, ты все еще такая красивая, не видя тебя несколько месяцев, ты сильно изменилась, это дает мне ощущение, что я другой человек".

Углы рта Линь Цинъюя также выявили намек на улыбку: "Ты также изменился, немного отличается от того, что у меня в сердце, но, может быть, это моя иллюзия".

Слова были немного двусмысленными, Нин Тао были некоторые неловкие реакции, он изменил тему: "Люди всегда меняются, кстати, Гуанчэн прощание, какое место вы пошли?

Линь Циньюй еле-еле изогнула угол своего рта: "Ты собираешься говорить со мной о бизнесе так скоро? Я думал, что тебе придется многое наверстать упущенное, чтобы сказать мне."

Нинг Тао только что улыбнулся. Он знал, что она ей нравится, и то, нравится он ему или нет, было неизвестно сейчас, но он никогда не хотел быть с ней. Раньше он даже не думал об этом, не говоря уже о том, что теперь у него еще есть Цин Чжуй и Цзян Хао. Он думал о ней только как о хорошей подруге, такой, какой мог бы поделиться, но теперь он не знал, были ли мы с ней все еще такими же друзьями.

Линь Цинь Юй издал мягкий вздох: "Мой брат привез меня в Соединенные Штаты, я провел там некоторое время". Скажи это и можешь не верить, я был под домашним арестом на ферме в пригороде Нью-Йорка и не мог уехать. В течение нескольких месяцев, мое единственное удовольствие - это ездить верхом. Раньше я не умел ездить верхом, но теперь я стал мастером езды". Она горько улыбнулась: "Ты говоришь, я считаю это благословением?"

"Как твой брат мог так поступить с тобой?"

"Не упоминай его больше, у меня больше нет брата." Произошла явная реакция отталкивания от Линь Цинь Шу.

Нин Тао сказал: "Ну, тогда я оставлю его в покое, как ты снова вернулся?"

Линь Цинъюй сказал: "Я не знаю, просто на днях люди, которые меня охраняли, все ушли, оставив женщину, которая отвезла меня в аэропорт и дала мне билет и паспорт, пункт назначения был Бейтоу". Так получилось, что Тамао Такеда связался со мной по поводу приезда в Хокуто в последние несколько дней для работы в моей компании, так что я остался".

"Почему ты мне не позвонил?"

Но сегодня утром, когда я случайно увидел тебя перед школой, я не хотел с тобой встречаться и приятно общаться".

"Какое совпадение". Нинг Тао сказал, но в глубине души он так не думал, он просто не раскрыл это. Его разум также размышлял над персонажем Такеда Тамао, персонажем, которого он почти забыл, но он не ожидал услышать имя Такеда Тамао ещё раз из уст Линь Цин Юя.

В мире появился фрагмент черепа Эмейской секты, появились люди из всех слоев общества, но ни один из них не появился.

"Расскажи мне о себе, эта маленькая девочка твоего друга или родственника?" Линь Цинъюй посмотрела на Нин Тао и спросила.

Нинг Тао собрал свои мысли: "Это моя дочь".

"А?" Линь Цинъю выглядела ошеломлённой: "Ты, с кем ты его взяла?"

Нин Тао улыбнулась и сказала: "Ты ошибаешься, она моя приемная дочь по имени Фокс Сяодзи".

Линь Цинъюй погладила ее возвышающуюся грудь, ее тон несколько преувеличен: "Она напугала меня до смерти, я думала, что перешла дорогу".

Нинг Тао сказал: "Кстати, где твой брат?"

"Почему ты опять упоминаешь его?" Выражение Линь Цинюя внезапно изменилось: "Я не знаю, где он, и не хочу знать".

"Извини, я забыл". Нинг Тао сказал.

"Забудь, давай поговорим о чем-нибудь другом, с кем ты сейчас?"

"Много людей".

"Ты знаешь, что я не об этом спрашиваю, я говорю о том, с какой женщиной ты был, с женщиной-офицером?" Линь Цинъю подняла чашку и сделала глоток кофе, ее глаза пульсировали, когда она смотрела на Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Цзян Хао и Цин Чоу, мы втроем".

Пуф!

Линь Цинъю выпила из своего рта полный рот кофе по всему столу, и на одежде Нин Тао было немного кофе. Однако одеяния Тянь Бао были непобедимы, и кофе стекал по одеяниям Тянь Бао, и все стекало на землю.

Нин Тао протянул руку помощи и вытер несколько капель кофе с лица, как он несколько затаив дыхание сказал: "Ты вообще реагируешь"?

"Могут ли они... принять друг друга?"

"Конечно, я могу".

Горькая улыбка появилась на углу рта Линь Цинъюя, и она вздыхнула, ''Фу! На этот раз я вернулся с проблеском иллюзий, но я не ожидал, что ты разобьешь мои иллюзии вот так..."...

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Ты достоин лучшего человека".

То, что должно быть сделано, всегда делается. Он никогда не был тем человеком, который хочет приударить за мужчиной только потому, что он красивая женщина. До Цзян Хао и его, он также ясно сказал Цзян Хао, что Цинь Чжуй был его наложницей судьбы, и что он будет оставаться вместе, несмотря ни на что. Если бы Цзян Хао не смирился с существованием Цинь Чжоу, чудаковатой семьи, существовавшей сегодня, не существовало бы.

Только одно предложение, слезы внезапно поднялись в глазах Линь Цинъюя.

Нинг Тао так хотел утешить ее, что не знал, что сказать.

Линь Цинъюй на мгновение притворилась, что терется глазами, и на ее лице уже была небольшая улыбка, когда она опустила руку: "Я знала, что ты хороший, благослови тебя".

"Спасибо". Нинг Тао сказал.

Линь Цин Юй добавила: "Как насчет этого, я угощу вас втроем, я хочу увидеть двух ваших подружек, или я по своей воле проиграю и сломаю голову".

Нинг Тао на мгновение подумал: "Я вернусь и спрошу их, а потом позвоню тебе".

Линь Цинъю заткнула угол своего рта: "Мне все равно, если ты придешь, я не поверю, что ты придешь, они последуют за тобой или нет, не будут ли они бояться, что я заберу тебя у тебя"?

Нинг Тао только что улыбнулся.

"Договорились, я вернусь, приготовлюсь сейчас и позвоню тебе." Линь Цинъюй встала и подошла к двери со спиной к Нин Тао, и у нее появилось движение со слезотечением. Она хорошо замаскирована, но все еще видна. Наверное, поэтому она так хотела уйти, что не хотела, чтобы Нинг Тао увидел ее плач.

Нинг Тао тоже не пошел за ним, даже не попрощался, просто сидел тихо.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0424 Третья сторона**

Глава 0424 Третья сторона Из кафе Нин Тао поступил звонок от Цзян Хао.

"Атао, подойди сюда, там ситуация с этой стороны лаборатории, Чжан Чжэшан злится на Цзя Иньхун без причины, думаю, у него есть какой-то скрытый мотив, почему бы тебе не подойти и не взглянуть?" Голос Цзян Хао.

"Я сейчас приду". Нин Тао сказал, что он пытался поговорить с Цзян Хао о встрече с Лин Цин Ю.

Нин Тао вернулся по первоначальному пути на автомобиле-аккумуляторе Tiandao, коротким путем через Гаити, силуэт появился на крыше самого высокого здания школы, и помахал ему рукой, но потом исчез снова в мгновение ока.

Это был Инь Мо Лан, агент династии Мин.

Главная причина, по которой Нин Тао почувствовала облегчение от того, что Фокс Сяодзи ненадолго приехала учиться на Гаити, заключалась в том, что Инь Мо Лань защищал ее. Если бы не Инь Мо Лан, он бы точно не почувствовал себя непринуждённо, позволив Фокс Сяо Чжи прийти в школу.

Именно тогда, когда он проходил мимо маленьких школьных ворот на Гаити еще раз, сомнение, которое было прервано появлением Линь Цинь Юя, снова вспыхнуло в голове у Нин Тао. Перед тем, как войти в школьные ворота, Фокс Сяодзи задал ему вопрос о том, кто такой Чжу Юаньчжан, а также сказал, что это какой-то исторический конкурс вопросов. Тогда он задался вопросом, изучается ли сейчас история в первом классе?

Если бы это была любая другая историческая фигура, у него, вероятно, не было бы таких сомнений просто потому, что Чжу Юаньчжань был императором-основателем династии Мин, а Чжу Хунъюй был потомком Чжу Юаньчжана. В рассказе об истреблении леди, Фокс Цзи был тяжело ранен, а затем женился на принце Чжу под скрытым именем, и родил Чжу Хунъюй. Таким образом, Фокс Цзи на самом деле имеет отношение и к потомкам Чжу Юаньчжаня.

Во время езды и размышлений, прежде чем Нин Тао смог придумать результат, электрический автомобиль Tien Dao уже прибыл на научно-исследовательскую базу в деревне Персик Блоссом.

Экспериментальная база еще строится, работает много строительной техники, работают сотни рабочих, напряженная обстановка. Возведено каркасное офисное здание со стальной конструкцией кузова, стенными панелями из нового материала и большим количеством стекла, которое выглядит вполне современно. На трех этажах офисного здания висит огромный баннер на крыше, на котором написано: Боритесь за 50 дней, чтобы построить новый научно-технологический парк!

Нин Тао редко приезжал сюда, а за ним обычно наблюдал Цзян Хао, так что это офисное здание его немного удивило. Но больше всего его удивило то, что перед временными воротами экспериментальной базы стояло еще несколько вооруженных охранников, одетых в униформу и выглядевших очень величественно.

Нинг Тао не мог не нахмуриться, когда вышел из машины и толкнул аккумуляторную машину к временным воротам.

"Стойте! Это контролируемая зона, отступите!" Охранник был бесцеремонен.

Нинг Тао сказал: "Я Нинг Тао, вы что, не знаете, кто я такой?"

Охранник ослепил Нинг Тао: "Нинг Тао"? Мне все равно, кто ты, у тебя есть пропуск? Если нет, уходи!"

Другой охранник сказал сухим голосом: "Подойди ближе и я буду груб с тобой!"

Нин Тао внезапно закричал: "Чжан Чжэшань, выходи!"

Несколько вооруженных охранников замерли коллективно, странно реагируя. Все они были людьми, привезенными Чжан Зешаном, но они никогда не видели никого, кто осмелился бы так разговаривать с Чжан Зешаном.

Дверь в комнату на третьем этаже открылась, но вышел не Чжан Чжэшань, а Цзян Хао.

Цзян Хао сказал: "Почему ты все еще стоишь в дверном проеме? Заходите".

Нинг Тао снова толкнул аккумуляторную машину к воротам.

Несколько вооруженных охранников оглянулись на Цзян Хао и, казалось, что-то поняли, на этот раз никто больше не останавливал Нин Тао.

Нин Тао сказал, когда толкнул электромобиль Tien Dao: "Будьте осторожны с оружием, хотя пуль нет, но вы не можете позволить себе платить за краску, которая коснулась моего электромобиля".

Несколько вооруженных охранников посмотрели друг на друга и отправили тележку Нинг Тао в сторону офисного здания.

"Откуда он знает, что у нас нет пуль в оружии?"

"Кто, черт возьми, этот ребенок?"

"Не знаю, повернись и спроси, если неважно, в следующий раз, когда осмелишься выкрикнуть имя директора Чжана, я разобью его электромобиль! Какого черта!"

"Потише, с этой женщиной по имени Цзян Хао нельзя связываться, я слышал, что она из секретного отдела, очень влиятельная, мы можем обидеть кого угодно здесь, но мы не можем обидеть ее."

Но в то время как вооруженные охранники бормотали и болтали, они увидели, как Цзян Хао выбежал из офисного здания в объятия мальчика, который только что поставил на место машину с аккумуляторными батареями. Несколько подбородков только что упали на пол.

"Что привело тебя сюда так поздно?" Цзян Хао отпустила Нин Тао, она не осмелилась держать его слишком долго, как только Нин Тао пробудил ее желание, она не могла контролировать свою демоническую силу и будет замораживать людей и вещи вокруг нее.

Нинг Тао сказал: "Я все продумал, так что ехал не очень быстро".

"Что у тебя на уме?" спросил Цзян Хао.

"Поговорим позже". Нин Тао сказал: "Кстати, почему Чжан Чжэшан ругал Цзя Иньхун и что с этими вооруженными охранниками?".

"Пойдем со мной". Цзян Хао вошел на лестничную клетку и сказал, когда он шел, "Эти охранники были привезены сюда только сегодня Чжан Чжешань, и сказал, что это только первая партия, и что скоро придет еще больше охранников, чтобы позаботиться о работе охраны". Затем он позвал Цзя Иньхун в свой кабинет и сделал ему выговор без всякой причины, и это еще не прекратилось".

Холодная улыбка появилась из угла рта Нин Тао: "На самом деле, у него все еще есть офис и он привел вооруженную охрану, эта экспериментальная база еще даже не отремонтирована, так что он так хочет взять на себя ответственность?"

Цзян Хао сказал: "Он берёт на себя ответственность, что нам делать?"

Нинг Тао засмеялся: "Если он хочет захватить власть, просто возьми ее на себя, я отдам ее ему и позволю ему получить свой собственный проект в поисках предка".

Они поговорили и подошли к двери офиса на третьем этаже, и прежде чем они смогли постучать, голос Чжан Зешана пришел из офиса.

"Товарищ Цзя Иньхун, я обнаружил, что ваша проблема с мышлением в целом уже не серьезна, а скорее очень серьезна". Я послал тебя сюда, а ты до сих пор давал мне отчеты о работе? Скажи мне честно, ты воспользовался этой фамилией Нинг, чтобы помочь даже тому факту, что Лиан Кай - твой босс, забыл?" Это был голос Чжан Зешана, дающий возвышенное, но злобное ощущение.

Голос Чжан Зешана: "Ты все еще хочешь спорить софистикой? Я спрашиваю вас, что по фамилии Нин даже не занимался исследовательской работой так долго, что такая серьезная ситуация, что вы не сообщаете мне, и вы говорите, что вы не воспользовались им?".

Нинг Тао больше не мог слушать и не утруждался стучаться в дверь, протянул руку помощи, толкнул дверь офиса и вошел.

Внезапно на лице Чжана Чжешана появился гневный взгляд, но увидев, что это Нин Тао, он последовал за ним и снова успокоился, и его слова быстро изменились: "Сяо Цзя, иди налей стакан воды для доктора Нин".

"Хорошо, я поднимусь". Цзя Иньхун с таким же облегчением, как и она, приняла меры по наливанию воды для Нин Тао.

Нинг Тао сказал: "Доктору Цзя не нужно, я не хочу пить. Ты человек, который занимается научными исследованиями, у тебя не очень хорошо получается на таком скользком склоне, ты спускаешься на работу, я хочу поговорить с директором Чжаном".

"Хорошо, тогда я пойду на работу". Цзя Иньхун повернула и ушла.

Чжан Чжэшань также не опозорил Цзя Иньхун, он встал и поприветствовал его с улыбкой на лице: "Доктор Нин, я наконец-то встретил вас, сегодня мы можем хорошо поговорить". Он протянул руку Нин Тао.

Нин Тао, однако, подошел к дивану, сел на одно бедро, постучал второй ногой и мягко сказал: "О чем ты хочешь поговорить"?

В глазах Чжана Зешана вспыхнул блеск гнева, но он не застрял, когда он переместил глаза на Цзян Хао: "Суперинтендант Цзян, пожалуйста, закройте дверь".

Цзян Хао не двигался.

Нинг Тао сказал: "Ладно, закрой дверь".

Цзян Хао только потом протянул руку помощи и закрыл дверь.

Чжан Зешань улыбнулся и сказал: "Доктор Нин, я знаю, что у вас есть какие-то мнения по поводу моего приезда, но я ничего не могу с этим поделать, топ хочет, чтобы я пришел и руководил этой экспериментальной базой, можно мне прийти?".

Нин Тао улыбнулся: "У меня нет с этим проблем, ты можешь руководить сколько угодно, ты даже можешь взять на себя все это, включая все научные исследования в рамках проекта "Поиск предков", которые я могу позволить тебе взять на себя".

Улыбка на лице Чжан Зешана исчезла: "Доктор Нин, что вы имеете в виду?"

Нинг Тао сказал: "Что я имею в виду? Вы приводите вооруженную охрану, чтобы захватить эту экспериментальную базу, и ваши люди даже не отпускают меня. Цзя Иньхун, безусловно, мой сотрудник, но вы усложняете ему жизнь без всякой причины, даже ругаете его. Ты подаешь мне пример, не так ли? Так как ты так сильно хочешь получить права, я дам тебе их, все это, этот проект по охоте на предков, с меня хватит!"

"Нет, нет, нет!" Чжан Зешан поспешил компенсировать это ухмылкой и вежливо сказал: "Доктор Нинг, видите, вы меня неправильно поняли, да? Я пришел с вооруженной охраной, вообще-то, для своей защиты".

"Защитить тебя"? Если кто-то еще хочет причинить тебе вред, тебе нужно так много вооруженных охранников, чтобы защитить тебя".

"С твоей стороны все еще есть причина для этого." Чжан Чжэшань сказал, глядя обоими глазами прямо на Нин Тао, как будто запечатлел тонкую реакцию Нин Тао.

"Найти причину во мне?" Нин Тао также посмотрел на Чжан Зешана, его глаза были острыми.

Чжан Цзышань засмеялся: "Я сразу перейду к делу, я получил информацию о том, что вы получили новую формулу". Как и в прошлый раз, я хочу, чтобы ты отдал мне этот фрагмент черепа, и я заберу его на хранение".

Нин Тао замер на мгновение, он ожидал, что Николас Конти и культивирующие силы, стоящие за Биотехнологией Бытия, примут меры, но он не ожидал, что пропустит эту "третью сторону".

"Ты же не собираешься отрицать это, не так ли?" Глаза Чжан Зешана несли в себе намек на преследование.

Нинг Тао не говорил.

Чжан Зешан вытащил свой мобильник, перевернул фотографию и передал ее Нин Тао.

Это был скриншот сообщения, которое Нин Тао разместил в клубе друзей Дао "WeChat Group" после возвращения из Эмейшана, но он не ожидал, что это будет скриншот, и даже оказался в руках Чжана Зешана.

"Вот доказательства, доктор Нинг, почему бы вам не передать этот фрагмент черепа." Принудительный вкус в тоне Чжан Зешана был еще сильнее.

В сердце Нин Тао был клубок гнева, но на его лице появилась улыбка: "Этот фрагмент черепа был отнят, но я помню его содержимое". Я напишу тебе это молча, а ты заберешь это обратно, когда придешь".

"Схвачен кем-то, кем?"

"Банда была в маске, и я не знаю, кто это был." Нинг Тао сказал.

"Ха!" Чжан Зешан холодно ворчал: "Думаешь, я поверю твоим словам? Доктор Нинг, все взрослые, так что прекратите совершать такие низменные ошибки. Если вы будете настаивать на том, чтобы не доставлять, последствия будут тяжелыми!"

Нинг Тао внезапно ударил рукой по чайному столику.

Бряк!

По полу пролетел кофейный столик из массива дерева!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0425: Рыбная приманка**

0425 Глава Рыба байт Чжан Зешан был ошеломлен, когда кусок разбитого дерева порезал его штаны и поцарапал живот его ноги, и он не почувствовал этого.

Когда кто-нибудь осмелился шлёпать перед ним кофейный столик? И разбил кофейный столик!

Знать, что на его уровне, если бы он пошел на местный уровень, мэр муниципалитета не осмелился бы сделать это с ним, это было бы слишком высокомерно!

Тем не менее, его эмоции, его чувства ничего не стоили Нин Тао.

Нин Тао слабо сказал: "Директор Чжан, простите, я был немного груб. Я не могу контролировать свои эмоции, когда я злюсь, и я не знаю, что я буду стрелять в клочья, если ты снова будешь угрожать мне".

Только тогда Чжан Зэшан сорвался, и он указал на нос Нин Тао, дрожа от ожесточения: "Ты... ты осмеливаешься угрожать мне!"

Нин Тао сказал: "Рис можно есть случайно, но слова нельзя произносить случайно". Вы все еще хотите, чтобы рецепт был написан по умолчанию? Если ты этого не сделаешь, я уйду, у меня есть другие дела".

Чжан Зешан гневно посмотрел на Нин Тао: "Неужели ты не боишься............"

Нин Тао прервал слова Чжана Зешана: "Чего я боюсь? Ты боишься ударить меня или арестовать? Говорю тебе, дерись, ты точно не сможешь меня победить. Что касается ареста меня, то мне все равно, или вы можете позволить этим охранникам попытаться арестовать меня сейчас".

Чжан Зешань внезапно повернулся и подошел к двери, устроив большое шоу, призывая кого-нибудь к себе.

Нинг Тао только что посмотрел на него.

Чжан Зешань подошел к двери офиса, внезапно остановился на своем пути, затем повернулся назад. На его лице больше не было гнева, и он выглядел спокойным: "Хорошо, напиши мне рецепт".

Он способен добраться до того места, где он находится сегодня, и у него определенно нет ни низких чувств, ни IQ. Нинг Тао действительно разозлил его, но те люди, которых он привел с собой, вовсе не были оппонентами Нинг Тао, так как же арестовывать людей? Кроме того, должна быть причина, чтобы арестовать кого-то, верно? По какой причине он должен арестовать Нинг Тао? Не говоря уже о том, что Цзян Хао все еще рядом, Цзян Хао - элита Бюро по особым делам, она позволит ему арестовать своего парня? Как только это станет большим, человеком, который попадет в беду, будет не Нинг Тао, это точно будет он.

Нинг Тао засмеялся: "Разве это не так? Чтобы ясно видеть характер события и ситуацию, импульс не решит проблему".

В углах рта Чжан Зешана также появился намек на улыбку: "Доктор Нин, простите, я сейчас немного злюсь, вам все равно, просто напишите формулу сейчас".

Нин Тао подошел к своему столу, достал из пера нейтральную ручку и написал Дэну Фангу на листе бумаги для печати.

То, что он написал, естественно, не было бы настоящим даном као, что на фрагменте черепа было восемнадцать духовных трав с именами и дозами, и он написал только одну духовную траву с именем, похожим на обычную лекарственную траву, и даже дозировка этой духовной травы была неправильной.

После того, как он был написан, Нин Тао передал рецепт Чжан Чжешаню: "Это формула дана на том фрагменте черепа".

Чжан Зешань не мог дождаться, когда пошевелит глазами, чтобы посмотреть на формулу, и, прочитав ее, осторожно сказал: "Доктор Нин, вы уверены, что не ошиблись?".

Нин Тао сказал: "Я пишу правдиво и молча, верите или нет, но это ваше дело". Всё, у меня дела, я пойду."

Цзян дал Чжан Зешану хорошенько посмотреть, а затем проследил за Нин Тао.

Чжан Чжэшан наблюдал за тем, как Нин Тао и Цзян Хао уезжают, и двигались только до тех пор, пока эти двое не исчезли из поля зрения. Взгляд Цзян Хао дал ему перед отъездом, тот, который был похож на холодный сибирский ветер, удивительным образом дал ему ощущение заморозки от мороза!

Внутри здания Цзян Хао сказал: "Тао, ты же не написал настоящий Дан Фан Мо Чжан Чжэшань?".

Нинг Тао улыбнулась: "А ты как думаешь?"

Цзян Хао также посмеялся, владелец клиники "Небесная яма", медицинское мастерство настолько выдающееся, как может быть плохая техника ямы?

Нинг Тао снова сказал: "У меня есть офис?"

Цзян Хао сказал: "Там, на нижнем этаже."

Нинг Тао сказал: "Возьми меня".

Цзян Хао тоже больше ничего не спрашивал, спустился на один этаж и привел Нин Тао в офис.

Нин Тао оглянулся вокруг, затем сделал быстрый шаг и закрыл шторы окна, затем он щелкнул пальцами и нарисовал кровавый замок под столом. Он открыл кровавый замок и просверлил его, не сказав ни слова.

Цзян Хао на мгновение замерла, и к тому времени, как она отреагировала и догнала, дверь удобства уже закрылась.

"Я еще не вошла". Цзян Хао был немного подавлен, и она не могла понять, почему Нин Тао уйдет один и не возьмет ее с собой.

Но только тогда дверь удобства вдруг снова открылась. Золотая фигура также последовала за Нин Тао, когда он вышел из двери удобства.

А вот и рычащий собака, одетый в ковбойскую шубу и карман с мобильным телефоном.

Нинг Тао сказал: "Ревючее небо, чуть выше головы, наверху в офисе, кто-нибудь внутри звонил".

Ворчащий Тенгу кивнул, после чего собака выпрямила уши.

Только тогда Цзян Хао понял, почему Нин Тао так внезапно уехал и даже не сказал ей ни одного лишнего слова.

Быстро, рычащий Оловянный Пес открыл рот и сказал: "Папа, он на телефоне".

Нинг Тао сказал: "Повтори это мне".

Голос, имитирующий речь Чжана Зешана, пузырился во рту у рычащего небесного пса: "Шеф Сонг, у меня есть формула этого парня... он не осмеливается дать мне фальшивую... да, в прошлый раз, когда он дал ее вместе с черепом, это правда... он сказал, что череп был ограблен... я не знаю, кто это... это правда или ложь в ожидании расследования... ладно, я пошлю ее тебе сюда..." была пауза, и она добавила: "Он повесил трубку".

Голос Цзян Хао был холодным: "Я не ожидал, что он на самом деле отдаст Дан Клык Сонг Бэйчжун! Неудивительно, что он придет, чтобы руководить этой экспериментальной базой, и привезет с собой охрану, я уверен, что он относится к этой экспериментальной базе как к банкомату, так что он может взять ее, если захочет".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "В банкоматах иногда встречаются поддельные монеты".

Цзян Хао сказал: "Значит, за ним последуют?"

Нин Тао кивнул: "Конечно, следуя за ним снаружи, я найду логово Сун Бэйкуна, мне всегда было любопытно, что это за человек, который может заставить Сунь Пинчуань и Сунь Ланьсяна продать свою жизнь".

"Может ли этот человек быть Злым Лидером?" Цзян Хао сказал.

Нин Тао двинулся в своем сердце и спросил: "Из-за чего ты так думаешь?"

Цзян Хао сказал: "Нет никакой причины, я агент, и у меня есть какое-то приобретенное шестое чувство, которое я не могу объяснить". Кроме того, вы когда-нибудь думали, что первый Злой Вождь, которого вы убили, был танским Небесным Человеком из Танской Секты, второй был белым Святым, культиватором, и один был демоном, и это мог быть закон, и могла быть какая-нибудь неподвижная цель".

Агент - это агент, годы, проведенные в качестве агента, сказали, что шестое чувство, культивируемое не сопоставимо с чувством Нинг Тао, который учился в медицинском колледже. Она имеет свой собственный уникальный взгляд на проблемы, и она имеет свой собственный уникальный образ мышления, когда она анализирует их.

Анализ Цзян Хао привнес большой штрих в Нин Тао: "Вы так сказали, это действительно дало мне новое направление. Я даже сейчас задаюсь вопросом, был бы ли это родственник Древнего Дана, если бы действительно была какая-то закономерность и фиксированная цель?".

Цзян Хао пожал плечами: "Не знаю, когда дело доходит до клиники, ты эксперт".

Ворчащий Небесный Пес внезапно открыл рот и сказал: "Старый Отец, Мать-мать Цзян, тот человек открыл дверь и ушел".

Цзян Хао инстинктивно отреагировал и подошел к двери.

Нин Тао, однако, схватил ее за руку, как только смог: "Нет никакой спешки, если мы последуем за ней сейчас, он узнает". У нас есть лучшие трекеры, которые не требуют, чтобы мы следили за ними лично".

Рычащий Небесный Пес бросился к Нингу Тао и вилял хвостом, его собачья морда улыбалась: "Старый Отец, ты говоришь обо мне? Я слышу похвалу в твоих словах".

Нинг Тао посмотрел на это: "Они уедут, ты в порядке?"

У Ревчей Небесной Собаки было торжественное лицо: "Старый Отец, обещаю выполнить задание, если я не выполню задание, я подниму голову собаке навстречу"!

Нин Тао погладил собаку по голове: "Я не прошу тебя идти до конца, ты идешь первым, я и твоя Мать-мать-Цзян последуют за тобой сзади, я позвоню тебе, после получения моего звонка ты будешь ждать меня на месте".

Ворчащий Тенгу кивнул головой собаке: "Роджер... Папаша, он спускается вниз".

Нинг Тао сказал: "Иди".

Рычащий собака подбежал к двери, Танпау открыл ее и вышел из офиса.

Цзян Хао подошел к окну, немного приподнял занавеску и заглянул головой перед проемом, чтобы посмотреть на улицу.

Чжан Зешань и несколько вооруженных охранников, которых он привез с собой, сели в два автомобиля и покинули экспериментальную базу. Однако у ворот остались двое вооруженных охранников. Это на мгновение заставило ее хмуриться, так как оба охранника, видимо, были глазами Чжан Зешана, который остался внутри экспериментальной базы, чтобы присматривать за ней и Нин Тао.

Нин Тао сказал: "Хорошо, я сегодня встретил Лин Цин Шу".

"О ком ты говоришь?" Цзян Хао обернулся и посмотрел на Нин Тао, это выражение выражалось в недоверии к тому, что она сама ослышалась.

Нин Тао сказал: "Когда я отправлял Сяо Цзи в школу, я встретил Линь Циньюя и мы немного поговорили в кафе".

Цзян Хао был удивлен, "Разве ее не забрал Линь Цинхуа? Почему он вернулся?"

Нин Тао сказала: "Я тоже не знаю, что происходит, она пригласила нашу семью на ужин, и я сказала, что мне придется пригласить тебя и Цинь Чжоу, прежде чем я решу".

"Ты рассказал ей о моих отношениях с Цинь Чжоу и тобой?"

Нин Тао кивнул: "Сказав это, нет ничего, что ты не можешь сказать об этом, мы по праву и открыто вместе".

Цзян Хао дал Нин Тао пустой взгляд, но угол его рта все равно не мог устоять перед намеком на смех: "Где же справедливость? Один телефонный звонок от меня, что я доложу о тебе и полиции, и ты будешь арестован за двоеженство".

Нинг Тао: ".........."

Цзян Хао сказал: "Она должна вернуться из Америки, через что ей пришлось пройти за последние несколько месяцев?"

Нин сказала, что Лин Цинхуа поместил ее под домашний арест на ферме в пригороде Нью-Йорка, где она научилась ездить верхом на лошадях. Потом однажды люди, посадившие ее под домашний арест, уехали, и женщина отвезла ее в аэропорт, дала ей билет и паспорт, и она вернулась".

"В таком случае, ты мне веришь?" Цзян Хао посмотрел на Нин Тао.

Нин Тао покачал головой: "Я не верю в это, она изменилась и уже не та Линь Цинъю, какой она была раньше".

Цзян засмеялась: "Я рада, что ты сказал это, по крайней мере, ты не был сбит с толку. Она приглашает нашу семью на ужин, я хочу пойти и познакомиться с ней, Цин Чейз или нет, ты пойдешь и спросишь ее".

Нинг Тао сказала: "Мы с тобой пойдем, она точно пойдет".

"Если это пир Хонг Сект, а она ставит ловушку и нападает на нас, ты сможешь это сделать?" Цзян Хао смотрел прямо в глаза Нин Тао, ее взгляд был "тайным наблюдением".

Нинг Тао сказал: "Если это так, то пошла она нахуй!"

"Ты не должен трахаться с ней, мы с Цинь Чжуем сделаем это за тебя". Цзян Хао сказал.

Это прозвучало немного странно, Нинг Тао сказал: "Пошли, нам пора уходить".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0426 Глава 0426 Маленький Удар Ксиси.**

Глава 0426 Маленький кулак Си Ши Во второй половине дня поднялся порыв ветра, и туман, окутавший небо, был немного приподнят, чтобы показать ясное небо.

Электромобиль с двумя людьми и собакой подошел к улице и посмотрел на здание, стоявшее по другую сторону улицы.

Это здание - Здание Бытия, штаб-квартира Бытия Биотехнологии.

Инь Мо Лан вошел и был схвачен живым.

Нинг Тао тоже был здесь однажды, но даже не входил в ворота.

Машина, которую взял Чжан Зешан, вошла в подземный гараж "Бытия" и больше не выходила. Нинг Тао не осмелился подойти к этому зданию, весьма вероятно, что его найдут. И не было никакой возможности для рычащего небесного пса услышать, как Чжан Чжэшан и Сонг Бэйкун разговаривают с такого расстояния. Амбициозная нога к этому месту - это конец разочаровывающего, но приемлемого исхода.

"Я могу войти по-другому". Цзян Хао сказал, порезав руки перед лицом, как она говорила, и ее лицо превратилось в незнакомца, когда она опустила руки. Смена лиц - это базовая способность, дарованная Предком Даном, и ее скорость смены лиц быстрее, чем у Линь Цинхуа, сравнимая со скоростью смены лиц в Сычуаньской опере.

Это чистое и красивое лицо с ивовыми бровями и глазами феникса, тонким и высоким носом и маленьким вишневым ртом, обладающим классической красотой.

Нинг Тао оглянулся на нее и замер: "Кто это?"

Мягкий голос из вишневого маленького рта Цзян Хао: "Конкубина Си Ши, вы знакомы с Мастером".

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао: "Какова твоя реакция?"

Ее взгляд также был равен взгляду Си Ши.

Не зная, в чем причина, Нин Тао сказал игривое замечание: "Обещайте мне, что вы не должны превращаться в другую женщину, когда мы целуемся в будущем".

"Мерзость!" Цзян Хао был так смущен, что удар порохом ударил Нин Тао по спине.

Бряк!

Глухой звук.

Тело Нинг Тао чуть не вылетело из аккумуляторной машины.

Несмотря на то, что кулак Си Ши был маленьким кулаком, но силой был ледяной демон, не было никакой разницы между ударом по спине и ударом молотком Ли Юаньбы по мочевому пузырю и ударом молотком по спине.

Тем не менее, с тренировкой, и Tianbao одежды для защиты своего тела, Цзян Хао этот маленький кулак, который может ударить Тайсона в реанимацию является просто розовым кулаком для него. Он воспринял это открыто, без колебаний в сердце, и был даже нежным.

Ворчащий Тенебр остроумно затянул пару собачьих ушей, чтобы прикрыть половину собачьей морды, делая вид, будто я ничего не слышал.

"Это, даже если ты превратился в ши-ши, ты все равно не можешь войти." Нинг Тао сменил тему.

"Почему?" Цзян Хао необъяснимо сказал.

"Сунь Пинчжунь и Сунь Ланьсян находятся в этом здании, и даже Инь Мо Лань можно поймать только со связанными руками, не говоря уже о том, что внутри есть заклинание, как я могу позволить тебе попасть в такое опасное место". Нинг Тао сказал.

Цзян Хао посмотрел на особняк Бытия вдали, непобедимая сила в его темных глазах.

"Несмотря на то, что этот результат неприемлем, мы ничего не получаем, по крайней мере, мы уже знаем, что Чжан Зешань находится в сговоре с "Биотехнологией Бытия". Он пришел сюда с фальшивым прямым концом Дан Фан, который я ему дал, что также означает, что Сонг Бэйчжун находится в этом особняке". Нинг Тао сказал.

Цзян Хао убрал свой взгляд, "Тогда возвращайся".

"Возвращайся, есть одна вещь, о которой я хочу тебя попросить". Нинг Тао сказал.

Цзян Хао любопытно спросил: "Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?"

"Поговорим дома". Нинг Тао развернул машину и направился к арендованному квадрангулу.

Фокс Сяодзи ходил в школу, Инь Мо Лань также работает телохранителем на Гаити, Бай Цзин отправился в офис, а Цинь Чжуй - единственный, кто остался дома. Но она тоже не бездельничала и тренировалась в своей комнате. Из зазора в двери и окне вырвался намек на демоническую ауру, и хотя из патио сиял солнечный свет, он все равно вызывал жуткое ощущение.

"Рев на небесах, охраняйте дверь и не нарушайте практику вашей мамы Зеленого Мастера". Нинг Тао сказал.

Ворчащая небесная собака бросилась к Нин Тао и виляла ему хвостом: "Хороший папа, старый папа".

Нин Тао снова сказал Цзян Хао: "Пойдём в твою комнату и ты сможешь поговорить".

"Просто иди". Цзян Хао был смелее и сделал шаг вперед.

Ей нужно беспокоиться о том, чтобы привести волка в свой дом или что-то в этом роде?

Не надо.

Даже если бы она намеревалась накормить волка, этот волк не смог бы съесть ее плоть.

Войдя в дверь, Нинг Тао протянул руку помощи и закрыл дверь, проследовал за ней и снова закрыл шторы.

Свет в комнате внезапно стал тусклым и тихим, а в воздухе появился еще один невысказанный загадочный фактор.

Нинг Тао смотрел прямо на Цзян Хао, желая замолчать.

Цзян Хао встретил горячий взгляд Нин Тао и открыл дверь в гору: "Ты уверен в этом?".

Цзян Хуо молчал две секунды и открыл рот: "Ты не можешь".

Нин Тао замер на мгновение, и взгляд смущения пересек его лицо.

Цзян Хао объяснил: "Если ты не сможешь преодолеть мои проблемы, я тебя заморожу". Сказав это, она просто подошла к тумбочке и взяла пережёванный огурец.

ЩЕЛКНИ.

Огурец заморожен.

Цзян Хао ущипнул ледяной огурец в одной руке и щелкнул пальцами в одной руке.

Ка-чау!

Огурец раскрошился, и крошки, похожие на ледяной сахар, упали на землю.

Цзян Хао посмотрел на Нин Тао с серьезным выражением: "Ты уверен, что хочешь большего?"

Нинг Тао горько смеялся, "Где ты об этом подумал? Это не то, насколько мне это нужно, я хочу этого или чего-то еще... Я прошу тебя о помощи, потому что я хочу, чтобы ты держал меня, пока я скандирую в твоих объятиях".

Цзян Хао замер на месте, и его лицо покраснело. Она привела волка в будуар, думая, что волк будет есть мясо, но не понимая, что волк ест траву.

Нинг Тао объяснил: "Я застрял в третьем предложении Твоей Сутры, и я думаю, что мне нужна небольшая помощь, чтобы пройти третий уровень".

"Я обнимаю тебя, и ты преодолеваешь третье препятствие?" Цзян Хао выглядел несколько неверующим.

Нинг Тао сказал: "Я не уверен, но я хочу попробовать, ты можешь мне помочь"?

Цзян Хао риторически спросил: "Если я тебе не помогу, ты ведь пойдешь за Цинь Чжоу, да?"

Нинг Тао на мгновение замерз, а потом кивнул. Это точно, Цзян Хао не поможет, единственный человек, которого он может найти, это Цин Чжуй, Бай Цзин, вероятно, готов помочь, но он не осмеливается идти на его поиски.

"Тогда я помогу тебе, ты не пойдешь за Цинь Чжоу." Цзян Хао сказал.

Нинг Тао пожал плечами: "Давайте начнем сейчас".

Когда он шел в сторону Цзян Хао, Цзян Хао упал на кровать задом наперёд и сел на одно бедро, затем снял обувь и направился к кровати.

Нинг Тао колебалась, а также сняла обувь и забралась на кровать.

Цзян Хао наклонился сзади, протянул руку и обхватил талию, а затем сказал в ухо: "Будьте честны, не раздражайте меня, иначе я не смогу контролировать свою демоническую силу". Однако, если ты хочешь превратиться в мороженое, просто притворись, что я ничего не говорил".

Трогательные конечности, как мужчина, который никогда не прикасался к женщине раньше, как Нин Тао может не иметь половины реакции? На некоторое время его дыхание стало коротким, а лишний флеш от волнения и нервозности пополз по его щекам.

Ка-чау!

Задница Нинг Тао была заморожена во льду, и этот лед быстро распространился вперед.

"Больше не честно?" Голос Цзян Хао пришел, также дрожал, ее дыхание было на самом деле так же коротко, как у Нин Тао.

"Спокойно, спокойно". Нинг Тао сказал.

"Ну, это только если ты сначала успокоишься". Цзян Хао сказал.

Нин Тао сделал глубокий вдох и открыл рот, чтобы прочитать: "Нет конца морю горечи, и только динь дрейфует".

Темнота, холод, наводнения, страх и другие негативные чувства бросились в сердце Нин Тао, Цзян Хао обнял его за спиной, но он не мог чувствовать ничьего существования, весь мир, казалось бы, оставлен для него один, несравненно один.

Вдруг, теплое дыхание влилось в его сердце поле, и этот намек на теплую жену с ледяным атрибутом был так знаком. Это было дыхание Цзян Хао и ее нежная любовь.

Многие люди на протяжении веков описывали любовь как энергию, но сколько людей в мире могут почувствовать присутствие этой энергии любви?

Другие люди Нин Тао не знают, но в данный момент он действительно чувствует существование энергетической природы любви. Это была энергия, которая отличалась от духовной энергии, очень нежная, как солнце в холоде, костер в темноте. Эта энергия приносит ему тепло, приносит утешение.

"Тебе лучше?" Цзян Хао сказал с беспокойством.

Нин Тао кивнул, а затем прочитал: "Нет конца морю горечи, только динь".

Еще один раунд одиночества и страха.

Любовь Цзян Хао снова затопила его сердце.

Скандируя третье предложение Твоей Сутры снова и снова, Нинг Тао постепенно познакомился со своей маной и приспособился к тем ужасным чувствам, которые она принесла. Однако, достигнув определенного уровня, улучшения уже не происходит, и всегда возникает ощущение, что чего-то не хватает.

Чего не хватает?

Нинг Тао горько размышлял, но в его сердце не было полумрака.

Цзян Хао обнял Нин Тао, бросил и повернулся слушать, как Нин Тао читает сутры, а также какое-то время она любопытно прочитала третью фразу Твоей сутры. Однако, она ничего не чувствовала и не реагировала.

"Странно, тот же самый отрывок из Писания, почему я прочитал его без ответа?" Цзян Хао сказал.

Нинг Тао сказал: "Это моя сутра, не твоя, ты можешь ее прочитать, но в ней не будет маны".

Цзян Хао тоже не удосужился почитать и просто обнял Нин Тао.

Нин Тао еще несколько раз скандировал, все еще застойный, и сказал: "Забудь, давай пока оставим это здесь, я подумаю о том, в чем проблема".

Цзян Хао сказал: "Или я позвоню Цин Чжуй и попробую тебя задержать". Я посмотрю и помогу, если что-то пойдет не так".

В конце концов, она все еще была женщиной, которая знала, как вести себя, и знала, что выращивание является самым важным. Однако ей, очевидно, было неудобно позволять Цинчжао и Нин Тао лежать на кровати в одиночестве, в таком случае Нин Тао читал бы не "твою сутру", а "сутру о рождении ребенка". Итак, она также оставила одну руку, чтобы посмотреть со стороны.

Однако, не дожидаясь, пока Нин Тао встанет на ноги, стучал снаружи, вместе с голосом Цинь Чжоу: "Брат Нин, добрая сестра, что ты делаешь внутри?".

В первой битве не было меча, но был дым.

"Заходите". Цзян Хао сказал.

Цинь Чжуй толкнула дверь и вошла, но увидела Цзян Хао, лежащего с Нин Тао на кровати, и внезапно сказала в смущении: "Я... Я сейчас выйду".

Нинг Тао сказал: "Что ты там делаешь? Мы не делаем ничего неприличного, я тренируюсь, а ты ложишься спать и обнимаешь меня фронтально, пока я пытаюсь снова".

Цзян Хао изогнул угол своего рта, но и он не возражал.

Цинь Чжоу сдавливал, но в конце концов снял туфли и лег спать, обвязав Нин Тао спереди. Она выглядела нервной и смущенной. Если бы это были только она и Нинг Тао, она бы так не отреагировала, но с другой Цзян Хао на кровати, это была сложная ситуация.

Трое превратились в быстрое сэндвичевое печенье, и ни одна из женщин не заговорила, атмосфера неловкая до смерти.

Потребовалось, по крайней мере, две минуты, чтобы Нин Тао привыкнул к тому, что две женщины прижимают его туда-сюда, а затем произносят вслух: "Море горечи не имеет конца, и И Пин дрейфует в одиночестве".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0427 Глава левая Обними правое**

0427 Глава левая обнимает правая Волна темноты, холода, страха и одиночества, как правило, нападают, на этот раз с Цин преследует до и Цин преследует после. Две женщины, две любовные энергии, одна до и одна за другой были введены в тело Нинг Тао, как два горячих источника.

Горные потоки успокоились, а волны успокоились. Тьма, охватившая мир, потускнела, и два луча солнечного света сияли сквозь темные облака, принося с собой тепло и спокойствие.

Сердце Нин Тао больше не могло чувствовать себя одиноким, и его сердце было наполнено несравненным удовольствием и удовлетворением, наполненным любовью. За это время эрозия, от которой он страдал при вдыхании вредных паров, немного уменьшилась. Хотя это было совсем немного, он чувствовал это, как будто воспаление в его теле и душе лечилось противовоспалительными препаратами и становилось все лучше и лучше.

Сердце Нинг Тао взволновано, как он тайно сказал: "Разве твоя сутра не моя сутра? Появились предложения за предложениями, Священное Писание, вытекающие из моих возможностей и моих собственных обстоятельств! Разные этапы, разные ситуации, разные священные писания!"

Жизнь на самом деле является практикой, и разные люди имеют разные возможности в жизни, и опыт и результаты не будут одинаковыми.

В мире нет ни одного листа, не говоря уже о человеке.

Но те, кто скандирует Священные Писания, на протяжении веков скандировали Писания других людей, а не их собственные, и сколько из них могут постичь истинный смысл этих Писаний и стать бессмертными или богами?

Это, возможно, одна из характеристик практики Небесного Пути и культивирования Небесного Пути. Если вы декламируете сутры, то это также ваша собственная сутра, а не сутры какой-то религии, какого-то бога или Будды.

Кроме того, каждое предложение на Твоей Сутре имеет две стороны, одна внутри, другая снаружи, каждая из которых обладает своей уникальной маной.

Первое предложение - божественный колокол. Внутри дух исправляется, сердце фиксируется, и злой дух не может вторгнуться. Внешне, сметайте странную силу, осенний ветер сметёт опавшие листья!

Второе предложение, что такое любовь. Внутри, консолидировать основы Дао и понять, кто вы, какие у вас есть обязанности и какой путь следовать. Следует помнить о родительской доброте, но также и о компромиссах. Если ты хочешь попрактиковаться в Дао Рая, разве ты не можешь быть пойманным в ловушку любовью? Поймите, что у родителей своя судьба. Внешне эмоции и мана людей нарушены.

В третьем предложении небесный путь одинок. Внутри нужно понимать тяготы Небесного пути и иметь решимость упорствовать даже тогда, когда до конца света остается только один человек. Сила одного человека не может преодолеть небеса; человек должен верить в существование любви, чтобы видеть сквозь шторм.

Эта любовь также "личная", в его сердце две женщины, одна - Цзян Хао, а другая - Цин Чжуй. До этого, когда Цинь Чжоу не пришёл, только Цзян Хао обнял его и помог ему прочитать сутру, но это всегда было так близко, что не получалось. Когда Цин пришел за ним, его любовь была полна, и был вынесен царь этого третьего предложения.

Три предложения внутреннего, Нин Тао понимание примерно так, внешнее не ясно, он использовал его только один раз, когда Секта Эмей разбил меч образования, это было также с помощью третьего предложения потопа чудовищной маны, чтобы потушить магический огонь меч образования. Однако, используйте его еще несколько раз в будущем, и ответ появится сам по себе.

"Хаха! Кажется, я переступил через это!" После некоторых раздумий Нинг Тао засмеялся вслух от волнения.

"Сработало?" Голос Цзян Хао.

"Брат Нинг, почему я ничего не чувствую? За исключением............................................ слов, резко отрезанных под звук голоса Цинь Чжоу. Она была перед Нин Тао, она чувствовала то, что Цзян Хао не мог, и это была тема, которая заставляла людей краснеть.

Конечно, Цзян Хао последовал примеру и сказал: "За исключением чего?"

Цинь Чжуй был немного смущен: "Немного жарковато, хорошая сестра, почему бы тебе не остыть чуть-чуть?"

Не дожидаясь, пока Цзян Хао скажет хоть слово, Нин Тао подползла между двумя женщинами, потянулась за небольшой сундук с лекарствами, расположенный в конце кровати, открыла его и вытащила изнутри свиток "Сутра звериной кожи" - "Твоя сутра".

Цзян Хао и Цинь Чжоу также поднялись, и две головы появились слева и справа на правой и левой руке Нин Тао, любопытно глядя на свиток из чудовищной кожи в руке Нин Тао.

Твоя Сутра открывается, и из кожи древнего зверя вырисовывается четвёртый стих: Спускается ли в мир дух-младенец, призрак или бессмертный?

"Что это за Священное Писание?" Цзян любопытна.

Цинь Чжоу просто зачитал: "Младенец духа будет призраком или бессмертным в мире... Нет никакого ответа, брат Нин, попробуй."

Нинг Тао сделал глубокий вдох и затихшим голосом прочитал: "Духовный Младенец, нисходящий в мир, это призрак или бессмертный... пуф!"

Звук слова "сиань" только что вылетел из его рта, во дворце Нин Тао "Грязевые пилюли" произошло "землетрясение", его баскетбольный внутренний дан чуть не лопнул, и в результате боль оказалась вне его способности вынести, рот полный крови вылился наружу.

Я знал, что это тяжелее, чем предложение!

Когда он прочитал третью фразу, он все еще чувствовал себя одиноким и испуганным, но эта четвертая фраза прямо заставила его плюнуть кровью!

"Ты в порядке?" Цзян Хао был ошеломлен и протянул руку помощи Нин Тао.

Цинь Чжуй также был ошеломлен и с тревогой сказал: "Брат Нин, ты меня не пугаешь? Что с тобой?"

Нинг Тао упал прямо на кровать, кровь постоянно шла из угла рта.

Цзян Хаоцзинь Нин Тао крепко обнял и сказал: "Цинь, быстро, быстро, ты тоже держишь Тао".

Цинь Чжоу также ложился и крепко держал Нин Тао на руках.

Сердце Нин Тао молча скандировало: "Нет конца морю горечи, динь в одиночестве".

Солнечный свет сиял на внутренний мир, а колеблющийся внутренний дан постепенно оседал. Дух также быстро работает, чтобы исцелить воздействие тела. Вскоре он почувствовал себя немного лучше, но это четвертое предложение он не осмелился больше читать.

"Брат Нинг, тебе лучше?" Цинь Чжуй сказал с тревогой, и даже слезы на глазах у Хао хорошо видны.

С теплым чувством в сердце Нин Тао, он не мог устоять, протянув руку и обернув ее вокруг талии Цинь Чжуй: "Теперь стало лучше".

"Что это за сутра, не читай ее в будущем, ты же не монах". Кроме того, мы вдвоем, Цинь Чжуй и я, можем декламировать это, только если мы обнимем тебя, ты, очевидно, кривая сутра". Цзян Хао сказал. В этом и заключалась разница между ней и Цинь Чжуй, она заботилась о том, чтобы нервный Нин Тао не нуждался в Цинь Чжуй меньше вообще, но слова, которые выходили из ее рта, всегда могли чувствовать себя яростно.

Нин Тао просто лежал плоско на спине, его левая рука также проходила под стройной талией Цзян Хао и обертывала его руки вокруг нее.

Трое из них просто лежали плоско, конечная мечта Нинг Тао обнимать левых и правых была выполнена, хотя она и не осуществилась.

После минуты молчания Нин Тао внезапно открыл рот и сказал: "Возможно... мы сможем с успехом прочитать сутру, сняв одежду".

Глаза Цзян Хао и Цинь Чжоу случайно собрались на лице Нин Тао.

Нин Тао прямо сказал: "Подумай об этом, это похоже на обжарку рыбы, она явно не такая быстрая, как обжарка в миске, и ее текстура не находится прямо на костре".

Цзян засмеялся и сказал: "Ты все еще хочешь намазать кремом или острым соусом?".

Нинг Тао все еще была серьезной книгой: "Я имею в виду то, что я говорю, без шуток".

Цинь Чжоу был мягкосердечным, и он сказал: "Хорошо, я сойду и подержу тебя, пока ты читаешь сутру".

Нинг Тао искренне сказал: "Твоя доброта... Я даже не знаю, как ее отплатить".

Цзян засмеялся и сказал: "Нет ничего плохого в том, чтобы отплатить мне, просто дай мне свое разрешение".

Нинг Тао кивнул, разве это не единственное, что он мог достать?

Цинь Чжоу даже подполз и протянул руку помощи, чтобы убрать протянувшего руку Чонгсам из Небесного Сокровища.

Чонгсам поднят, белоснежные бёдра видны.

Глаза Нин Тао были горячими и пылкими, когда он смотрел на Цинь Чжоу, если это была темная ночь, его глаза были определенно сопоставимы с глазами рычащей собаки неба, с двумя глазами зеленого фантомного света.

Но как раз в это время прозвучал щелчок, и все тело Нинг Тао застыло в куске льда.

В мире есть прекрасные мечты, которые просто необходимо воплотить в жизнь.

Если отнесешься к этому серьезно, то проиграешь.

В 19:00 электромобиль Tien Dao прибыл перед высококлассным рестораном на Трехмильном спуске.

Большой взгляд был похож на гвоздь, нарисованный магнитом, который отворачивался и прилипал к телу Нин Тао, Цинь Чжоу и Цзян Хао.

Мужчины смотрели на Цин Чжуй и Цзян Хао, а женщины с благоговением смотрели на Нин Тао, как на мужчин, так и на женщин. Однако поворот событий изменил вкус.

"Кто, черт возьми, этот тупица, который ездит на электрическом мотоцикле и на самом деле подбирает двух таких симпатичных цыпочек?"

"Хорошая капуста - поросенок".

"Неужели в наши дни есть женщина, которая хочет сидеть в электромобиле и смеяться, а не плакать на BMW?"

Несколько татуированных молодых людей направились к Нин Тао, который только что припарковал свою машину, и Цзян Хао и Цинь Чжоу, которые стояли рядом с Нин Тао и ждали его.

"Эй! Прекрасно, как насчет того, чтобы мы, братья, угостили тебя выпивкой?" Молодой человек со стрижкой задом наперёд уверенно говорил.

Глаза Цинь Чжуя внезапно подметали намек на зеленую ость.

Нинг Тао протянул руку и обхватил ее маленькой талией.

Ревнивый божественный свет был виден в глазах нескольких юношей и девушек.

Отступник добавил: "Я говорю красиво, заводи друзей, это поколение мы хорошо знаем друг друга, я обещаю, что вы хорошо проведете время". У нас у всех есть спортивные автомобили, и мы возьмем вас в речной круиз".

С этим было близко к тому, чтобы сказать, что Нинг Тао ездит на электрическом велосипеде.

Нинг Тао только что улыбнулся слабо.

Цзян Хао поднял пиджак немного, чтобы показать пистолет, вставленный в пояс, а также волшебный нож морской души, обернутый вокруг талии, и сказал с безымянным лицом: "Roll".

Некоторые из молодых людей были настолько напуганы, что в панике уклонились с дороги.

"Где Лин Цинши?" Цзян Хао сложил одежду и прикрыл пистолет и нож.

Нин Тао снова протянула руку и обхватила талию Цзян Хао: "Она сказала, чтобы встретиться здесь, она уже должна быть здесь".

Как только его слова упали, из ресторана вышла женщина. Длинное черное платье, на высоких каблуках с хрустальной текстурой, отражающее сияющий свет, благородный и элегантный, слегка прохладный воздух, кем не был Линь Цинь Юй?

Линь Цинъюй уставился на Нин Тао и Цзян Хао и Цинь Чжуй, которые держали его, с грустным и потерял свет в их глазах.

Сначала она фантазировала о том, чтобы быть с Нин Тао, но теперь, когда он держал в руках женщину, как ей стало легче?

Нин Тао пытался ослабить талию Цин Чжоу и Цзян Хао, но Цзян Хао опустил руку и зажал ее.

Нин Тао неловко улыбнулся и продолжил обнимать талию Цин Чжуя и Цзян Хао перед тем, как идти в сторону Лин Цин Юя: "Цин Юй, позвольте представить вам, это моя девушка Цзян Хао, а это еще и моя девушка Цин Чжуй".

Пролетело еще одно большое количество странных глаз, не последним из которых были мужчины, которые хотели поспешить и пнуть Нинг Тао по ногам.

Углы рта Линь Цинъюя едва выжимают намек на улыбку: "Я знаю всех вас, я очень завидую вашей удаче и желаю вам обоим счастья".

Цинь Чжоу и Цзян Хао улыбнулись в приветствии.

"Ну, заходите, я все устроил". Линь Цинъюй повернулась и пошла к ресторану, она не хотела, чтобы Нин Тао, Цинь Чжуй и Цзян Хао увидели слезы на ее глазах.

Только тогда Нин Тао отпустил талию Цин Чжуя и Цзян Хао и привел двух девушек в ресторан.

Ресторан был пуст, в нем был только один гость.

Глаза Нин Тао упали на лицо гостя, и на мгновение его сердце было похоже на опрокидывание пятислойной бутылки со всевозможными вкусами.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0428 Глава 0428**

Глава 0428 Вещи есть вещи и люди есть вещи. Тот гость был Линь Цинхуа.

Он все еще выглядел таким нежным и красивым, будь то костюм и галстук на теле или очки и стрижка, которые ему подходили, создавая на первый взгляд впечатление, что он был одной из тех обеспеченных, высокообразованных социальных элит.

Тем не менее, Нин Тао знал, что он уже не тот же Линь Цинь Хуа он был, он был новым демоном, и демон из враждебного лагеря.

Именно Нин Тао вылечил свою демоническую болезнь и сделал лечение "безнадежным долгом", что привело к нынешнему Линь Цинхуа. Если бы мы сделали это снова, разве он все еще не смог бы вылечить демоническую болезнь Линь Цинхуа? Он сам не знал ответа.

Линь Цинь Хуа встал с улыбкой на лице: "Хозяин и два хозяина, добрый вечер, пожалуйста, садитесь".

Этот звук Мастера Нин Тао, услышав, не был вкусом в его сердце, он подошел: "Ты, отродье, сколько раз я должен говорить с тобой, прежде чем ты вспомнишь, что я не твой Мастер".

Линь Цинхуа улыбнулась и сказала: "Я просто приму тебя как хозяина в своем сердце".

"Правда?" Углы рта Нинг Тао также всплыли с любопытной улыбкой: "Во Флоренции, на крыше Собора Сотни Цветов Богоматери, когда ты стрелял в меня, считал ли ты меня в своем сердце хозяином?".

Улыбка на лице Лин Цинхуа застыла на мгновение.

Глаза Цинь Чжуй вдруг стали зелеными, а его тело наполнилось убийственной аурой, и у него появилось ощущение, что он собирается нанести удар.

Цзян Хао протянул руку и взял Цинь Чжоу, ладонь Цинь Чжоу показала небольшие признаки замерзания и не смогла отпустить свои змеиные когти. Она нежная и послушная перед Нин Тао, но она импульсивный и раздражительный змеиный демон с безжалостным сердцем, когда она с чужаками. Хотя у Цзян Хао была сильная личность, в этом отношении он был более спокойным, чем Цинь Чжоу. Поэтому она взяла руку Цинь Чжоу и намекнула, что не должна делать безрассудных движений. Как ты можешь быть таким импульсивным, когда твой собственный человек даже не подал сигнал к удару?

Атмосфера изменилась из-за слов Нин Тао, и тема была загружена до смерти.

Линь Цин Юй открыла рот, чтобы спасти сцену, она улыбнулась и сказала: "О чём вы, ребята, говорите, я даже не могу понять, давайте поговорим о чём-нибудь другом, давайте все займём наши места". Затем она снова сказала стоящему за столом официанту: "Все здесь и готовы служить".

"Да, мисс, пожалуйста, подождите". Официант упал.

Нин Тао занял его место, а Цин Чжуй и Цзян Хао сидели слева и справа рядом с ним.

Линь Цинь Хуа также сидел обратно в обеденный стул, в котором он сидел ранее, и Линь Цинь Юй сидел рядом с ним.

Несмотря на то, что этот ресторан не является полем боя, кажется, что посреди этого барообразного стола есть "граница Чу-Ривер Хань", где две армии убьют друг друга, если не будут осторожны.

Нин Тао открыл свой рот и сказал: "Цин Хуа, на этот раз ты вернулся к официальным делам? Или тоскуешь по дому и возвращаешься ненадолго?"

Выражение Линь Цинь Хуа было спокойным: "И то, и другое".

Нин Тао засмеялся: "Я просто восхищаюсь твоей книгой серьезной лжи, зачем ты возвращаешься на этот раз, чего я не знаю"?

Линь Цинь Хуа на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "У каждого своя судьба, когда я впервые встретил вас, я особенно хотел стать таким же мужчиной, как вы, сильным, уверенным в себе, приятным для женщин, что бы вы ни делали, вы, кажется, на стороне правосудия, как героический герой в фильме ....".

Нинг Тао смеялся, он никогда так не думал, но он не потрудился сказать это.

Линь Цинхуа продолжил: "Но как бы я ни старался, я не могу быть таким человеком, как ты, я могу быть только собой, у меня есть своя судьба. Мы зашли так далеко, и я не хочу этого делать. Но что бы ни случилось в будущем, в моем сердце, вы всегда будете тем, кого я уважаю больше всего, и я всегда буду считать вас своим хозяином".

Цинь Чжуй холодно ворчал: "Ты застрелил моего мужа, как ты смеешь говорить, что берёшь моего мужа в хозяева"?

Цзян Хао только что уставился на Линь Цинь Хуа, который смотрел на Линь Цинь Хуа, и на всех в этом ресторане, на каждом углу.

Линь Цинь Хуа сказал слабо: "Сифу, успокойся".

"Я не твой наставник". Глаза Цинь Чжуй были как два ножа.

Нин Тао дотронулся бедром до бедра Цинь Чжоу.

Цинь Чжоу на мгновение замерзла и быстро успокоилась. Намёки Нинг Тао сработали для неё намного лучше, чем намёки Цзян Хао.

Нин Тао слабо сказал: "Цин Хуа, не надо ходить по такому большому кругу". Я не думал, что ты здесь до моего прихода, но я знаю, чего ты хочешь. Все, что я хочу сказать, это то, что в прошлом я могу притвориться, что ничего не случилось, но ты должен остановиться".

Лин Цинхуа молчал.

Взгляд Линь Цинъюй никогда не покидал лицо Нин Тао, ее глаза казались сложными, и она не знала, что происходит в ее голове.

Нин Тао сказал: "Черная пожарная компания является печально известной компанией наемников, не правда ли, что ваша лаборатория была разбомблена Черной пожарной компанией? Она также совершила бесчисленные грехи в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке, и мы, кто практикует, можем заглянуть за пределы царства наций и народов, но не царства добра и зла. Я спрашиваю тебя, Блэкфайр такой темный и злой, почему ты все еще работаешь на него?"

Линь Цинхуа посмеялся: "Послушайте, я не ошибаюсь, вы действительно похожи на героя, сыгранного в фильме, я не могу сказать ничего такого, но вы говорите очень хорошо и естественно".

Нин Тао слегка нахмурился, его сторона горько уговорила блудного сына повернуть назад, но вот что он получил в результате. На первый взгляд, это выглядело так, как будто Линь Цинхуа делал ему комплимент, но он услышал ноту насмешек в словах Линь Цинхуа.

В этот момент подошли два официанта, один толкает тележку с едой, а другой несет будильник с вином. Тот, кто толкает тележку с едой к столу, а тот, кто с соболезнованиями к стаканам.

После того, как двое официантов спустились, Линь Цинъю подняла бокал вина: "Давайте не будем говорить на эти тяжелые темы, редко можно собраться вместе, давайте поднимем тост".

Нин Тао вошёл в состояние обнюхивания, и не было никаких проблем ни с едой, ни с вином, но он не прикончил бокал с вином.

В глазах Линь Циньюй мигнул печальный божественный свет: "Что, теперь ты даже не можешь выпить со мной?".

Только тогда Нинг Тао поднял свой бокал вина.

Он не знал, через что Линь Цинхуа прошла, чтобы быть настолько преданной Николасу Конти, но он знал, что Линь Цинъю была невиновна, и она на самом деле была жертвой. Как он мог связаться с Линь Цинь Хуа из-за нее?

Нин Тао поднял свой бокал, и только после этого Цзян Хао и Цин Чжуй подняли свои бокалы.

"Хотя... не знаю, что ждет нас в будущем, но... надеюсь, у нас все хорошо." Голос Линь Цинъю немного подавился, когда она закончила говорить, и выпила красное вино из своего бокала с наклоном шеи.

Нин Тао сделал глоток вина и поставил бокал: "Цинь Хуа, я сказал все, что нужно сказать, если вы настаиваете на работе на Николаса Конти, мне нечего сказать. Но я предупрежу тебя, что время во Флоренции было последним, когда я мог терпеть тебя, и если ты когда-нибудь нанесешь удар на меня, или на кого-нибудь из окружающих, тогда прости, я убью тебя".

Угол рта Линь Цинь Хуа слегка дёрнулся, как будто он хотел что-то сказать, но не сказал.

В углу рта Цинь Чжоу появился намек на жестокий смех, если бы все действительно зашло так далеко, она бы с радостью убрала Линь Цинь Хуа.

В прошлом, разве мы не были в порядке, как мы стали такими?"

Сердце Нин Тао слегка болело, когда он посмотрел на Линь Цинь Хуа: "Она твоя сестра, не делай ей больно снова".

Линь Цинь Хуа продолжал молчать, на его лице нет половины выражения.

"Я выпил вина, и что я должен сказать, прощай." Нинг Тао встал и ушел.

Цин Чжуй и Цзян Хао также встали и проследили за Нин Тао.

Нин Тао оглянулся на Лин Цин Ю и улыбнулся едва улыбнувшись: "Береги себя".

Линь Цинъю кивнула и на ее глаза пришли слезы.

В это время Линь Цинь Хуа встал и открыл рот: "Отпусти, ты делаешь из всех врагов, держа эту штуку". Уверен, ты это понимаешь. Если ты упрям, то умрешь, а враги твои намного сильнее, чем ты думаешь".

Нинг Тао слабо сказал: "Я культивирую Небесное Дао и мне суждено вернуться на Небеса, так что мне плевать, даже если я стану врагом мира".

"Мне больше нечего сказать". Линь Цинь Хуа сказал.

Нинг Тао сказал: "Ведите себя хорошо".

Линь Цинхуа просто посмотрел на Нин Тао и больше ни слова не сказал.

Выходя из отеля, холодный ночной ветерок дул головой, почти проникая в лицо и замерзая человеческие кости. Неизвестно, но пришла суровая зима.

"Я не думал, что он осмелится встретиться с нами в таком виде, не будет ли он бояться, что мы выведем его на улицу?" Цинь Чжуй сказал.

Цзян Хао сказал: "Это немного странно, такой человек, который даже хочет использовать свою сестру, это невозможно для него делать вещи без цели, он использует Линь Цин Юй, чтобы встретиться с нами, он не просто хочет поговорить с нами, не так ли?"

Нинг Тао внезапно вспомнил что-то: "Пошли!"

Со стороны ресторана внезапно бросилась большая группа людей с полицейскими и еще дюжина молодых людей, которые на первый взгляд были известны как разные люди.

Молодой человек со стрижкой задом наперёд указал на Нинг Тао: "Офицер, это он! У женщины рядом с ним пистолет!"

Несколько полицейских быстро вытащили оружие, и один из них закричал: "Встаньте пассивными и поднимите руки!".

Нин Тао взглянул на нескольких полицейских и молодежь с зачесанной назад головой, и это предчувствие в его сердце становилось все сильнее и сильнее, как он сказал: "Хорошо, оставь это тебе, чтобы справиться, Цинь Чжуй следуй за мной".

"Хорошо". Хотя Цзян Хао не понимала, что происходит, ее реакция была сухой и без малейших колебаний.

Нин Тао натянул ноги и бросился к ресторану.

Цин пристально следил за ним.

"Стоп!" Офицер полиции закричал.

Нин Тао и Цин Чжуй даже не взглянули на него, повернув глаза и поспешив в ресторан.

Несколько полицейских захотели погнаться, Цзян Хао закричал: "Вы все опустите оружие! Вы, ребята, из того участка, кто шеф?"

Эти слова покорили несколько полицейских.

Цзян Хао вытащил удостоверение личности, открыл бумаги, которые держал в руке, и пошел большим шагом к нескольким полицейским и социальной молодежи: "Ребята, арестуйте людей!".

Несколько полицейских внимательно изучили документы Цзян Хао и инстинктивно отреагировали на них, развернувшись, чтобы выполнить приказ Цзян Хао.

Отставшая молодежь увидела, что ситуация была неправильной, развернулась и побежала.

Цзян Хао вдруг начал, и в нескольких метрах от нее она мгновенно бросилась позади, она прыгнула вверх и одной ногой ударила по спине отсталого юношу.

Бряк!

Отставший молодой человек был подброшен в воздух и врезался в столб уличного фонаря, прежде чем упасть на землю, истекал кровью из рта и носа и не мог встать.

Цзян Хао подошел к отсталым юношам и поднял голову в горстке рук за волосы отсталых юношей, его голос был ледяным холодным: "Каковы ваши отношения с Линь Цинхуа?".

"Кто, кто такой Лин Цинхуа?" Глаза задней головы мерцали.

Цзян Хао яростно толкнул голову о столб фонаря, и с приглушенным глухим звуком, столб фонаря внезапно был вмят большим куском.

Задом наперёд голова опустилась на землю, не двигая мышцы.

Несколько офицеров полиции смотрели друг на друга незаметно.

Какой мужчина может выносить такую женщину?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0429**

Глава 0429 Отвращая тигра от горы Ресторан был пуст, и больше не было никакой фигуры Линь Цинхуа или Линь Цинъюя.

Цинь Чжоу схватил официанта, который убирал со стола, и яростно спросил: "Где эти двое только что были?".

Официант был ошеломлен и нервно сказал: "Налево, они ушли, когда вы, ребята, впервые вышли через заднюю дверь, идите, идите".

Цинь Чжоу отпустил официанта.

Нинг Тао ничего не спросил и быстро подошел к ванной.

Цин последовала близко, а Нин Тао вошла в мужской туалет.

Нинг Тао щелкнул пальцами и нарисовал на пол талии умывальника кровавый замок.

Цинь Чжоу любопытно сказал: "Брат Нин, разве мы не должны идти за Линь Цинь Хуа и Линь Цинь Ю?".

Нинг Тао сказал: "Мы должны пойти в приют "Саншайн"".

Цинь Чжуй мгновенно понял, его глаза были пугающе холодными: "Передача тигра вдали от горы? Если Линь Цинхуа осмелится напасть на этих детей, Гэ Мин и Су Я, я убью его!"

Поэтому Нин Тао поспешил обратно в ресторан, а когда увидел, что к нему приезжают смешанные подростки с полицией, то понял, что что-то не так. При нормальных обстоятельствах мулаты не осмелились бы противостоять случайным людям, которые зажигают свое оружие на улице, но они это сделали. Вернувшись в ресторан, Линь Цинхуа и Линь Циньюй уже ушли, что углубило его беспокойство. Ни за что другое, только потому, что приют "Солнечный свет" был для него мягким местом, и это место было незащищенным!

Кровавый замок открылся, в ванной появилась удобная дверь, Нин Тао шагнул внутрь, за ним последовал Цин Чжуй.

После возвращения в клинику "Небесный край" Нинг Тао снова открыл удобную дверь в приют "Солнечный свет". К тому времени, как он снова вышел из "Двери Удобства", он и Цинь Чжуй уже прибыли в комнату, расположенную в приюте "Солнечный детский дом".

В комнате было тихо, без света.

Не только в этой комнате, но и во всем детском доме была тишина и не было видно света. Весь детский дом, казалось, упал в неподвижное пространство-время, и даже воздух, казалось, замерз, ужасно неподвижно.

Это совсем ненормально.

Нин Тао пробудил глаза и нос к состоянию видения и запаха, и через занавеску, большое поле красочной предшественник погоды вошел в его видение. Его нос также уловил запах демона, который остался в воздухе, чрезвычайно сильный!

Цинь Чжуй тоже не бездельничал, выплюнув язык, когда пустота дрожала бесконечно.

Нинг Тао возвел четыре пальца, затем указал на левую и правую стороны двери, окна и дверные панели.

Цинь Чжуй кивнула, и результат, который она обнаружила при помощи языка, был тем же самым.

Вдруг Нин Тао бросился в сторону и упал на землю с Цинь Чжоу на руках.

Мутации...............

Пуля разбила окна и дверные панели, дом был в клочья, ворс в одеялах летал беспорядочно, стены были полны пулевых отверстий, и разбитые куски цемента и кирпича летали вокруг.

Несмотря на то, что тело Цинь Чжуй было защищено Небесными сокровищами, ее телята и голова не были, поэтому Нин Тао бросил ее на землю, он не хотел, чтобы ей был нанесен полуразрушительный урон.

Цинь Чжуй только что посмотрел на Нин Тао, и глаза У Или были полны благодарности и привязанности, никаких слов, но этого взгляда было достаточно.

Через дюжину секунд дождь прыжков прекратился.

Нин Тао отпустил Цинь Чжоу и растоптал ноги на землю, его тело захлопнулось в дверную панель, которая уже была пробита тысячей отверстий.

Бряк!

Дверные панели разбились и Нинг Тао врезался в тело боевика, стоявшего у двери вместе с кусками дверных панелей. Именно в тот момент лезвие затмения прорезало шею боевику.

Боевики, чье горло было перерезано, упали на землю, когда кровь брызнула.

Мутации...............

Не дожидаясь, пока Нин Тао приземлится, не зная, сколько знают, ударят его по бедрам и спине, по затылку. Однако одеяния из небесных сокровищ на его теле были сделаны из ткани небесных сокровищ от капюшона до ног, и даже носки были сделаны из ткани небесных сокровищ, не оставив противнику ни единого шва. Этот дождь пуль, неважно!

Ого!

Внезапно из разбитой дверной коробки вылетел вентилятор, и внезапно взлетела голова вооруженного человека, стоявшего у стены и стрелявшего в Нин Тао.

Бьющийся вентилятор!

После того, как он был модернизирован Нин Тао с сплавом Spirit Material Alloy, оригинальные растительные волокна превратились в Spirit Material Fan Face. Это не проблема - порезать голову человека или башню танка.

Неразбиваемый Вентилятор пролетел в воздухе и вернулся в руки Цин Чейсинга. Она хлопнула вентилятором по лицу, и пуля попала в вентилятор, посылая искры. Ее левая рука протянулась вперед, и змеиный коготь утонул в груди другого боевика.

На вооруженном человеке был пуленепробиваемый жилет, но он был хрупок, как бумага, перед змеиными когтями Цин Чейза.

С поворотом руки Цинь Чжуя и подёргиванием спины из неё сразу вырвалось живое и здоровое сердце.

Вооруженный человек в ужасе посмотрел на свое сердце в руках Цинь Чжуя и через секунду отступил назад.

Где был последний боевик, у которого еще оставалось мужество сражаться, разворачиваться и бежать.

Замахнувшись правой рукой Нин Тао, Клинок Затмения снял руку и вылетел, а к тому времени, как он снова сделал паузу, он уже был на затылке боевика, оставив снаружи только часть клинка. У него также был пуленепробиваемый шлем на голове и устройство ночного видения, которое, к сожалению, ничего не сделало, чтобы спасти ему жизнь.

Все четверо боевиков были элитными наемниками компании "Блэкфайер", но в считанные секунды были уничтожены.

Однако борьба не окончена.

Бах!

Глухой звук.

Пуля со склона горы Павильон мечей попала в грудь Нин Тао, который только что поднялся с земли.

Это была пуля из снайперской винтовки.

Тело Нинг Тао было снято в одно мгновение.

Цинь Чжоу сделал летучий прыжок и протянул руку, чтобы обернуть его вокруг талии Нин Тао, перехватив его.

Пуля упала на землю, деформированная и изумрудно-зеленая, явно не обычная пуля. Снайперская винтовка, способная стрелять подобными пулями, несомненно, будет не обычной снайперской винтовкой, а модифицированным технологическим оружием!

Четыре наемника у входа только что были просто флажками для жертвоприношения, а настоящим убийцей был снайпер, спрятанный на склоне холма.

Но несмотря на это, Нин Тао все еще невредим, одеяния Тянь Бао не входят, вода и огонь, но также обладает определенной способностью сопротивляться атакам маны. Девять небесных мечей горы Эмей не могли даже навредить ему, как новый тип оружия закона огнестрельного оружия с Запада может сломать его одеяния?

С тех пор, как Нинг Тао создал "Небесные сокровищницы", он их не снимал. Скорость выстрелов из обычных пистолетов составляет от трехсот до пятисот метров в секунду, а скорость стрельбы из мелкой винтовки даже больше тысячи метров в секунду, а скорость стрельбы из нового вида оружия еще более ужасна, и несколько тысяч метров в секунду - не проблема. К тому времени, когда стрелял стрелок, пуля была перед ним, и уклониться от нее было невозможно.

В будущем у него может быть больше средств защиты от пулевых атак, но на данном этапе он мог полагаться только на Небесные облачения из сокровищницы.

Обеими ногами опустившись на землю, Цинь Чжоу отпустил талию Нин Тао и бросился к склону, где прятался снайпер, быстрее штормового.

Нинг Тао не кричал, чтобы остановить ее, так как его противник был наверху.

Папа!

Хрустящие аплодисменты спустились с крыш.

Нин Тао сделал прыжок, сделал два шага в пустоту и уже стоял на крыше, когда снова сделал паузу. Он приложил спину к направлению к склону холма и ему было все равно, что в него снова стреляют снайперы. Вместо этого он даже надеялся, что снайпер выстрелит в него, так что Цинь Чжоу будет безопаснее и легче определить позицию снайпера.

На краю крыши стояли два человека, один стоял, а другой лежал.

Стоял белый человек с короткими золотыми волосами, высоким носом и глазами, которые были не бирюзовыми, а демонизированными зелеными. Его высота была не менее двух метров три, Нин Тао даже не мог дотянуться до плеч, такая высота давала людям сильное ощущение угнетения. И он был не только высокий, но и чрезвычайно сильный. Несмотря на то, что была зима, он носил на теле только жилет, в котором был виден кусок мускулов бронзового цвета, который придавал текстуре сталь.

Там лежала Суя, она была ранена, на ее маленьком животе была ужасная рана, из нее шла кровь, и она была без сознания.

Сердце Нин Тао горело от ярости, но чем более критичной была ситуация, тем спокойнее он становился. Без малейшего выражения лица он сказал по-английски: "Я могу отпустить тебя, если ты больше не причинишь вреда моему другу".

Белый человек хладнокровно засмеялся. Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне."

Нин Тао уже завершил свой диагноз Су Я с помощью телескопа, и результаты сделали его сердце напряженным.

"Ты знаешь, чего я хочу, дай мне это, и я уйду, и у тебя будет время исцелить твою подругу, или она умрет." Белый сказал.

С щелчком руки Нин Тао, маленький сундук с лекарствами распространился, и несколько небесных игл выпрыгнули из игольчатого мешочка в руку, зрелище было как будто его засосало магнитом. В иглу вошла игла небесная, и маленький сундук с лекарствами снова защелкнулся.

Глаза белого человека были заперты на Нинг Тао, и он думал, что Нинг Тао вытащит какое-нибудь мощное оружие, но он ничего не видел. Весь процесс, в его глазах, Нинг Тао был как будто просто открывал коробку.

"Похоже, что тебя не волнуют жизни твоих друзей, ты решаешь драться. Я, Аксиус, помню свое имя, и когда сатана спросит тебя, кто убил, ты можешь сказать ему". В голосе белого человека было презрение, безошибочная уверенность.

Нинг Тао внезапно помахал рукой, и небесная игла вылетела наружу.

Двойные кулаки Аксиуса захлопнулись, пустота дрогнула, и зеленый демон Ци обернулся вокруг его тела, как пламя.

Однако Небесная Игла не напала на него, а вместо этого воткнула один конец в маленький живот Су Я.

Не Небесная Игольная Злокачественная Болезнь несла в себе злую Ци, а намек на особую духовную силу. Ситуация Су Я уже была довольно опасной, Нин Тао не осмеливалась оттягиваться ни на секунду дольше, и могла использовать этот способ только для того, чтобы сначала стабилизировать сердечную чакру.

Аксиус на мгновение замер, казалось, что его дразнят, выпустил рев, поднял одну ногу и растоптал голову Сюи, которая лежала рядом с ним.

Этот его удар, если бы он наступил на голову Суи, ничем не отличался бы от удара арбузом пятидесятифунтовым кувалдой.

В этот момент большой опасности, фигура подхватила землю и набросилась на тело Су Я.

Бряк!

Тяжелая нога Аксиуса на спине Нингтао.

Руки и ноги Нинга Тао прижимались к крыше и блокировали сильный удар спиной.

Бряк!

При звуке тонущего удара руки и ноги Нинг Тао были согнуты вниз силой. В тот момент он хлопнул головой о землю рядом с Су Я, освободив руки и воспользовавшись ударом головы о землю, обнял Су Я и скатился вниз.

Тяжелые ноги Аксиуса сильно приземлились на крышу, которая тряслась, и на железобетоне появились трещины!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0430 Глава 0430 Убийство подобно дроблению собаки, которая ест молоко.**

Глава 0430 Убить тебя - это как сокрушить собаку, которая ест молоко Су Я, еще даже не проснувшуюся, но как только Нин Тао держала ее и переворачивала, она получила более особенную духовную энергию в своем теле, кровотечение из раны значительно замедлилось, и дыхание стало более плавным.

Если бы у него было время, Нинг Тао дал бы ей прекрасный первичный рецепт Дэна, но у него не было времени.

Тук-тук-тук!

Аксиус ступил на ноги и заряжен в сторону Нин Тао и Су Я, что аура, что звон, что власть, было ярким, как гуманоидный танк!

Нин Тао перевернулся и подпрыгнул, и одним топотом ног весь человек взлетел в воздух, и пушечное ядро врезалось в Акшуса. Его тело было похоже на ребенка перед массивным телом Аксиуса, но его аура ничуть не уступала Аксиусу!

Еще до удара правая рука Нинг Тао взмахнула, а несколько оставшихся летучих игл вылетели из его руки и устремились к Аксию.

Пустота вибрировала при столкновении кулаков Аксиуса, и мощный Ци отклонил эти несколько небесных иголок с их пути полета.

Динь-динь-динь.............................

Несколько небесных иголок упало на крышу, только одна задела плечо Осиуса и пролетела мимо.

Бряк!

Аксиус столкнулся с Нин Тао, и Нин Тао был сбит с ног и тяжело упал на землю. Но в следующую секунду он снова встал на ноги.

В глазах Аксиуса промелькнул блеск удивления: "Одежда на тебе в порядке, но если у тебя ее нет, то ты - ничто". Говорят, что ты сильный, но для меня ты просто тощий желтый мальчик! Твоя одежда, я хочу..."...

Без единого слова небесная игла воткнулась ему в шею, и голос его остановился.

Это была Небесная Игла, которая упала в воздух раньше, и она улетела назад под действием силы Духа.

Нин Тао хладнокровно посмеялся: "Я убью тебя очень просто, белый мальчик, что еще у тебя есть, кроме того, что ты немного больше и сильнее? Ты ничто в моих глазах".

Слова, только что сказанные Аксием, были возвращены ему поворотом глаз.

"Высокомерие!" Аксиус протянул руку и схватил небесную булавку, вытащил ее из-под шеи, а затем с силой сломал.

Небесная игла согнулась, но не сломалась, а когда он отпустил, она отскочила, восстановив иглу до ее первоначального вида.

Нин Тао чихнул: "Ты говоришь, что не можешь сломать даже одного, что еще ты можешь сделать"?

"А!" Аксиус издал гневный рев, выбросил в руку небесную иглу и бросился к Нин Тао с толстыми и сильными ногами.

Как только Нин Тао разведал, все брошенные небесные иглы взлетели с земли и свистнули в сторону спины Акшуса, и пучок холодной ости прорезал пустоту, и все они застряли на спине Акшуса.

Аксию было все равно, он бросился к Нин Тао и ударил кулаком по груди Нин Тао.

Бряк!

Нинг Тао взлетел наверх, но мужчина был в воздухе, сделав два шага в пустоту, и жестко перешел из крестообразной в слегка плывущую вниз позу.

Нин Тао чихнул: "Тупица из Америки, Блэкфайр не заплатил тебе и у тебя нет денег на еду"? Ты хочешь убить меня с такой силой? Ты здесь, чтобы быть охуенно смешным?"

"Фарк!" Аксиус снова отругался и бросился в Нинг Тао.

Нинг Тао не проявлял никаких признаков уклонения, а схватив его за спину, Лезвие Затмения уже появилось в его правой руке.

Аксиус бросает двойной удар, который разбивается о голову Нин Тао.

Нинг Тао все еще не двигался.

Тем не менее, так же, как пара кулаков Аксиуса размером с чашу собирались ударить по голове Нин Тао, его руки вдруг застыли, а затем весь человек, склонившись в сторону еще несколько и почти упал на землю!

Небесная Игла - это злая болезнь.

У Нинга Тао никогда не было сломанного рта в бою, но на этот раз он снова и снова извращенно высмеивал Акшуса с целью вызвать ярость Акшуса, ускорить кровотечение и побудить Небесную Иглу нанести ранний удар по злокачественной болезни.

Он служил своей цели, но должен был признать жесткость Акша. Против других врагов ему обычно требовался только один шов, но на этот раз против Аксиуса он наложил несколько швов.

Аксиус наконец-то утвердился, гневно пялился на Нинг Тао: "Что ты............. сделал?"

Холодная улыбка появилась из угла рта Нинг Тао: "Ты даже не знаешь, кто я, и осмеливаешься поехать в Хуаксию, чтобы ограбить вещи и убить меня? Я убью тебя, и раздавлю собаку, которая все еще ест молоко!"

Аксиус поднимает ногу и приземляется на Нинг Тао. Однако он необычайно медленно поднимал ноги, и его мозг просто не мог передать инструкции соответствующим нервам. Переезды, которые казались ему обычными, с закрытыми глазами, теперь они не могут быть сделаны!

Нинг Тао подошел близко и, взмахнув правой рукой, Клинок Затмения прорезал подколенное сухожилие Аксиуса. Шагая вокруг и округляя затылок Акшуса, косая черта врезалась в талию Акшуса, порезав одну из его почек.

Бряк!

Аксиус сломал ноги и упал на колени. Его глаза были наполнены божественным светом паники и неверии, он никогда не мечтал, что китайский ребенок, который выглядел очень тонким и слабым для него, на самом деле был таким сильным и таким порочным!

Нарисовав нож, Нинг Тао вонзил одно лезвие в голову Аксиуса.

Внезапно, пуля свистнула и попала Нин Тао в спину.

С огромным ударом, тело Нинг Тао было оттолкнуто от земли и пролетело несколько метров, прежде чем разбилось о землю.

Снайпер снова ударил.

Только сейчас за это время не то, чтобы он не хотел стрелять по Нин Тао и помогать Акшусу убить Нин Тао, но новая легальная перезарядка снайперской винтовки занимает определенное количество времени.

Однако, такой пистолет Нинг Тао случайно взял.

Снайпер все еще хочет поспорить, что "броня" Нин Тао была уничтожена первой пулей, и что его спина более уязвима. Однако, когда он увидел из оптического прицела с ночным видением, что выстрел Нинг Тао перевернулся и отскочил с крыши, его сердце было поистине мертвым.

"Проклятье! Это невозможно!" Настроение снайпера, который лежал в куче сорняков, немного вышло из-под контроля. Он никогда не делал второго выстрела в одну и ту же цель, но на этот раз он действительно выстрелил в Нинг Тао дважды подряд, в то время как Нинг Тао был еще жив и здоров!

Небольшой дребезжащий звук внезапно раздался из-за тела.

Снайпер отступил.

За ними ничего не было, это был ветер, дующий облако сорняков.

Вдруг комок травы дрогнул, как будто что-то из него вот-вот вырвется.

Снайпер внезапно поднял бдительность, протянул руку и схватил пистолет снаружи бедра. Но как раз тогда у него на плече был лишний коготь Росомахи.

"Шет......" снайпер отшатнулся и увидел красивое лицо.

Холодная ость прорезала ему шею в тот же миг, и его голова взлетела вверх от его шеи, кровь брызнула с отрубленной шеи, как кровавый фонтан.

Борьба со змеей демона в траве равнозначна приведению вашей головы под гильотиной вашего противника.

Цинь Чжоу выплюнул язык, который был в два раза длиннее нормального, и из его рта вырвалась струна звуков: "Hiss, hiss, hiss........."

В мгновение ока из горного леса выползли змеи, разноцветные ядовитые змеи и ужасные питоны. Все они услышали вызов о погоне за Цин и поспешили насладиться ужином.

Чейз Цин поднял снайперскую винтовку, и с ветром под ногами он на своей самой быстрой скорости бросился в приют "Солнечный свет" под склоном холма.

крыша.

Потеря почки и отрезание подколенного сухожилия все еще было невыносимо для Аксиуса, но боль от злокачественной болезни Небесной иглы была вне его способности переносить. Его мышцы, нервы, внутренности гнили так быстро, что каждая секунда под этой болью казалась таким долгим годом!

Нинг Тао пошёл в сторону Осиуса.

Нин Тао остановился перед Аксиусом и поднял правую руку.

Еще один друг, это может быть только Жермен.

Нин Тао сказал: "Я спасу его, и если я не смогу, я отомщу за него". Тем не менее, Небесный Дао не находится под угрозой, и я не буду вести здесь никаких переговоров!"

Когда звук упал, Нинг Тао ударил ножом в голову Аксиуса.

Аксиус в ужасе отрастил рот, "Нет"...

Ка-чау!

При звуке растрескивания черепа лезвие затмения пронзило голову Аксиуса, а при звуке духовного шока тело Аксиуса врезалось в землю, глаза его были широко раскрыты в гневе, и он не мог умереть со спокойным взглядом.

Нин Тао поместил одну ногу на лицо Аксиуса и быстро подошел к Су Я после того, как переступил через тело Аксиуса.

Ему было несложно убрать Аксиуса, действительно трудной была травма Суа, и его выбор.

Отвезите ее в больницу на лечение, ей трудно продержаться так долго, и ему неудобно с этими врачами. И даже если она переживет операционный стол, отрезанный живот и кишечник будут причинять ей сильную боль всю оставшуюся жизнь.

Однако, если ты пойдешь в клинику за пределами неба, после того, как ты вылечишься...

Он помнил ее, но она забывала его.

Как мне выбрать?

Сердце Нинг Тао было в замешательстве.

"Брат Нинг". Голос Цинь Чжоу прозвучал.

Нин Тао оглянулся на Цинь Чжоу, "Готово?"

На самом деле это был подсознательный вопрос, так как он уже видел снайперскую винтовку в руке Цин Зети. Она сильно отличается от обычной снайперской винтовки и действительно является новым типом огнестрельного оружия с Запада. Тем не менее, он не был заинтересован в его изучении прямо сейчас.

Цин следовал этому пути: "Я убил его, есть только один снайпер на склоне холма и нет никаких других врагов".

Нин Тао подцепил Су Я: "Она тяжело ранена, мне нужно лечить ее, сначала разберись с этим телом, а потом иди к детям в приют. Их нужно было обезболивать обезболивающим газом, все еще в своих комнатах".

Цинь Чжуй кивнул, сделал два шага и вдруг перевернулся: "Брат Нин, ты отправишь ее в больницу или......................".

У Цинь Чжуя губы дёргались, желая снова заговорить. Она прекрасно понимала, что будет означать, если Нин Тао вернёт Су Я в клинику "Небеса за пределами" для лечения. Она уже почувствовала эту печаль, потерю и колебания от тела Нин Тао, и она была искушена дать ему предложение, чтобы решить эту проблему, но, к сожалению, она этого не сделала.

Открылась удобная дверь, и Нин Тао вошел с Су Я на руках.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0431 Слезы и поцелуи**

0431 Глава 0431 Слезы и поцелуи В клинике за пределами неба царила тишина, зелёный дым в горшке доброго зла поднялся вверх по гребню, и человеческое лицо на горшке показало улыбку.

Су Я - добрая девочка, и она была воровкой из-за детей в приюте "Солнечный свет". Позже она также помогла Нин Тао найти пациентов, нуждающихся в помощи, и спонсировала этих пациентов, все они были добрыми делами, и она накопила много хороших мыслей и заслуг на своем теле.

Если бы это был кто-то другой, Нинг Тао без колебаний выписал бы рецепт, отдал бы в бутике рецепт Дэна и отправил бы его после того, как исцеление будет завершено. Но она была Суей, девушкой, которую он взял за сестру. Исцелить ее здесь было бы разрывом отношений с ней. Он помнит ее, но она его не вспомнит.

Нин Тао поместил Су Я на поляну в центре клиники, а затем снял с нее куртку Тянь Бао, чтобы проложить ее на затылке. Он никогда раньше так не поступал ни с одной пациенткой, и только потому, что она была Суей, он не хотел, чтобы с ней было немного сложнее.

Нин Тао засунул Джуниор Бутик Рецепт Дэна в рот Су Я.

Junior Boutique Prescription Dan - это почти твердая энергия Хуа, вход мгновенно, через несколько секунд Су Я медленно открыл глаза. Она увидела свет, крышу и Нинг Тао, и ее эмоции внезапно вспыхнули: "Брат...И...И....".

Нинг Тао схватил ее за руку и нежным голосом сказал: "Не волнуйся, тебе больно".

Слова, казалось, пробудили воспоминания о Суа, и она снова напряглась: "Эти дети........".

Нин Тао сказал: "Дети в порядке, Цинь Чжоу заботится о них, а плохих парней прогнали, так что не волнуйся".

Он не сказал, что он и Цин охотились на этих людей, и в такой момент он не хотел оставлять ее с ни малейшим плохим впечатлением или плохим воспоминанием.

"Брат, что это за место?"

"Это моя клиника".

"Это твоя клиника? Какое странное место... почему ты не показал мне его раньше?" В тоне Суи был намек на недовольство.

Нинг Тао сказал: "Я не хотел скрывать это от тебя, есть вещи, которые чем меньше ты знаешь, тем безопаснее для тебя".

Именно поэтому он так долго не возвращался в Солнечный приют; он естественный посредник между добром и злом, "каратель", которому суждено стоять в оппозиции к злым людям этого мира, и последнее, чего ему не хватает - это врага. Если он часто посещает Солнечный Сиротский приют, то он становится мишенью, которую нужно держать в заложниках или даже мстить. Сегодня, однако, случилось то, чего он боялся.

Сюя с трудом вставала, но движение включало в себя рану, а затем она треснула от боли ртом и тяжело вдыхала.

Нинг Тао сжала плечо: "Не двигайся, ты сильно ранена".

Су Я испугался в тот момент: "Брат, я умру? Я так молода, что... не хочу умирать."

Нин Тао тепло утешил: "Ты не умрешь, брат твой, я божественный врач, брат мой может тебя вылечить".

Су Я слегка наклонила голову и увидела ужасную рану на животе, ее глаза внезапно наполнились слезами, когда она вздрогнула: "Мой живот... он оставит шрам? Мне не нужны шрамы, как это уродливо..."...

"Это не оставит шрама." Нин Тао сказал, что его глаза также залиты слезами. Он повернулся в панике, он не хотел, чтобы Суа увидел его слезы. Он открыл маленький сундук с лекарствами, вытащил изнутри бамбуковые дневники из бухгалтерской книги и положил их на колени Су Я.

Он сделал свой выбор, и как бы тяжело это ни было, это было то, с чем ему пришлось столкнуться.

Не только по соображениям Сюи во второй половине жизни, но и по его собственным причинам, или по просветлению.

Нет конца морю горечи, только утиные водоросли дрейфуют.

Это третий стих Твоей Сутры, и не говорит ли он о Нем, естественном посреднике добра и зла? Родство и дружба, которые может иметь обычный человек, являются для него роскошью, и злые и плохие люди, которые стоят против него не может убить его, но может причинить боль его родственникам и друзьям, чтобы отомстить ему. Его противники будут становиться все сильнее, а враждебные силы - все больше и больше, и для того, чтобы он мог двигаться вперед, ему придется разорвать связи с мирским.

Цзян Хао и Цин Чжуй были другими, потому что они были демонами, а не в земном мире, они также культивировали, кроме того, у них была возможность защитить себя, но обычные люди, такие как Су Я и Гэ Мин, не были.

"Брат, о чем ты думал?" Сьюя спрашивала.

Только тогда Нин Тао огрызался назад, он протянул руку и протер углы глаз, и к тому времени, когда он снова столкнулся с Су Я, у него уже была лишняя улыбка на лице: "Ничего страшного, я ставлю тебе диагноз".

"Я верю в тебя, мой брат - божественный врач". Су Я сказала, что, приспосабливаясь к окружающей среде и имея рядом Нин Тао, она не так нервничала, как в первый раз, когда проснулась и постепенно расслабилась.

Нинг Тао открыл бамбуковый эскиз бухгалтерской книги.

В бамбуковой книге рассказов показано содержание диагноза: Су Я, родившаяся в начале сентября 2000 года (2000), человек страдающий и добрый, первый добрый человек, который заботится о сиротах, не будучи матерью, но выполняя материнскую обязанность, тридцати трем вместе получили девяносто три очка добрых мыслей и заслуг. Во второй раз, когда вы ухаживаете за престарелыми, вы можете насчитать 15 очков за добрые дела.

Сюя, она действительно хорошая девочка.

Глядя на такой диагноз, глаза Нинг Тао не могли не увлажниться снова.

В этот момент Су Я сказал: "Брат, у меня хорошее странное чувство... я, кажется, кое-что понимаю... ты..."

Это и есть причина бамбуковой верхней части бухгалтерской книги.

Нин Тао сдерживал слезы и пытался выдавить намек на улыбку: "Не думай ерунды, я дам тебе рецепт, просто подпиши его и тогда я смогу тебя вылечить".

"Подписано"? Зачем подписывать?"

"Только не спрашивайте, в этой клинике есть правила, хотя мы и брат и сестра, но правила нельзя нарушать". Нин Тао сказал, затем повернулся, вытащил табличку с рецептом и ручку, и написал рецепт Су Я Доброго Заслуги на маленькой коробке с лекарствами, расположенной рядом с ней.

"Брат, есть что-то, о чем ты мне не рассказываешь?" Голос Суи.

Нин Тао больше не мог сдерживать слёзы, и на его глаза пришли две слезы.

"Я... забуду тебя, как старого декана?" спросила Сюя, показывая признаки того, что ее эмоции немного вышли из-под контроля.

Нинг Тао не осмелилась оглянуться на свои глаза и просто сказала: "Нет, ты моя сестра, ты так вероятно забудешь меня?"

Уже был написан рецептурный лист Зенита, и Нин Тао вытер следы слез с углов своих глаз, повернулся и поместил в руку Су Я и перо, и рецептурный лист.

Су Я слегка приподняла голову, глядя на свой "Договор о хорошем ностальгическом вознаграждении", странное ощущение в сердце стало еще сильнее. Если в ее голове был туман, то этот туман рассеивался в данный момент.

Нин Тао сдержал желание плакать и сказал: "Сестра, подпиши, поверь мне, ты меня не забудешь".

Это ложь с благими намерениями, но это также может быть обещанием. Однажды он разгадал бы тайны этой клиники и взял бы ее под полный контроль, как законное оружие. Именно тогда он изменит это правило, чтобы Суя смог восстановить связанные с ним воспоминания!

Две линии горячих слез скатились с углов глаз Суя.

Нинг Тао схватил ее за руку и его голос задохнулся: "Сестра, я... если бы был другой выбор, я бы даже не стал этого делать, поверь мне, так будет лучше для тебя, ты... подпиши".

Су Я посмотрела на Нинг Тао: "Ты мне врешь".

Нинг Тао молчал, он не мог этого признать.

Слезы еще стекали с углов глаз Су Я, но на углах ее рта появилась странная улыбка: "Брат, у меня есть желание, если ты исполнишь мое желание, я подпишу его".

Нин Тао посмотрел на нее: "Какое желание, скажи мне, и я обязательно тебя исполню".

"Поцелуй меня". Сьюя сказала.

Нинг Тао замер на месте.

"Ты мне нравишься, но я знаю, что я тебе не нравлюсь, поэтому ты думаешь обо мне, как о сестре". Я не хочу быть твоей сестрой, и не знаю, забуду ли когда-нибудь тебя, как старого декана... Чтобы открыть тебе секрет, я часто мечтаю о тебе, и в моих снах мы вместе, и твои поцелуи такие нежные..." глаза были нежными, а голос мягким: "Поцелуешь меня?"

Не задумываясь, Нин Тао прилепился и поцеловал Су Я, и две слезы выкатились из его глаз и капали в глаза Су Я.

Слезы слились со слезами, губы к губам.

В мире всегда есть что-то такое чистое, как горный родник, оно очень короткое, но также очень ценное, потому что оно короткое.

"Запомни меня, хорошо?" Голос Суи был заглушен.

Затем Нин Тао поднял голову, улыбнулся в угол рта: "Как я мог забыть тебя?".

Су Я ярко улыбнулась Нин Тао: "То время с тобой было самым драгоценным временем в моей жизни, спасибо тебе за то, что ты был там в моей жизни, брат".

Нин Тао протянул руку и дотронулся до щеки Су Я, мягко сказав: "Подпишите".

"Дай мне еще раз взглянуть на тебя, и я буду держать тебя в своем сердце." Сюя сказала с улыбкой.

Нин Тао тоже смеялся, но слезы струились еще сильнее.

Суя взяла ручку и подписала свое имя на рецепт доброго Самадхи "За заслуги".

Зеленый дым просочился внутрь, и она была в зеленом дыму, близко, но Нинг Тао больше не мог ее видеть.

"А" Нинг Тао издал гневный рев, его голос эхом прозвучал в клинике.

Зеленый дым рассеялся, и Су Я спокойно лежала на земле, спокойно спала с закрытыми глазами.

Нинг Тао посмотрел на нее и пробормотал: "Нет конца морю горечи, Пинг дрейфует в одиночку".

Горе было еще там, и одиночество было сильным, но его сердце держалось в тишине, и вера была сильнее.

"Будь ты Николасом Конти или Линь Цинь Хуа, ты сваливаешься на безоружных детей и невинных людей, у тебя нет итога, тогда и у меня не будет итога, я заставлю тебя заплатить! Я дам знать всем, кто прикоснется ко мне, кто бы ты ни был, и где бы ты ни был, я убью тебя!" Безумная ярость сгорела в глазах Нинг Тао.

Через несколько минут Нинг Тао уложила Сую на кровать.

Цинь Чжоу протянул руку помощи и вытер следы слез по углам глаз Нин Тао, она ничего не сказала, потому что знала, что комфорт бессмыслененен, а ее мужчине он не нужен.

Нин Тао взял Цинь Чжоу за руку и покинул комнату Су Я.

Дверь комнаты была закрыта, и мы больше не встречались.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0432 Неожиданный союзник**

0432 Глава Неожиданный союзник Нинг Тао вышел из окружения Небесной клиники - хлопья снега, падающие на его щеку и быстро тающие. Он взглянул на ночное небо, с черного неба падали еще снежинки.

Снег идет, первый снег зимы.

С изменением сезонов осенью и зимой мир остается неизменным на протяжении миллиардов лет, и этот мир имеет свои собственные законы и траекторию, а человеческая сила необратима.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Мобильный телефон в кармане брюк внезапно вспомнил звонок входящего вызова, Нин Тао достал мобильный телефон и посмотрел на него, а затем поцарапал кнопку ответа.

Неожиданно, это был звонок от Лин Цинхуа.

"Суя в порядке?" Голос Лин Цинхуа вышел из телефона.

Голос Нинг Тао был холодным: "У тебя все еще есть лицо, чтобы позвонить мне? Она в порядке, а ты нет."

Линь Цинхуа минуту молчал, прежде чем сказал: "Я знаю, что ты сейчас злишься и ненавидишь убивать меня, но я все равно скажу это, твой волосатый маленький Гэ Мин в моих руках, возьми в руки все кусочки черепа, и я обещаю, что с ним все будет в порядке".

"А если я откажусь?" Нинг Тао сказал.

"Надеюсь, ты этого не сделаешь, так не только Гэ Мин умрёт, но и ещё больше людей пострадают от твоего упрямства". Голос Лин Цинхуа имел угрожающий оттенок.

Нинг Тао рассмеялся в ответ: "Ладно, скажи время и место".

"Ждите моего звонка". Сказав это, Линь Цинь Хуа повесил трубку.

Нин Тао на мгновение подправился, а затем вернулся в арендованный четырёхугольник.

У двери, рычащий небесный пёс бросился к Нин Тао и вилял хвостом.

Нинг Тао протянул руку и погладил голову своей собаке, если бы это было в прошлом, он бы поиграл с ней какое-то время и проверил ее английские слова или что-то вроде того, но сегодня он действительно был не в настроении.

Как только Нин Тао вошел в дверь, Инь Мо Лань, Цзин Бай и Цзян Хао поприветствовали ее.

"А моя сестра?" Цзин Цзин с тревогой сказал.

Нин Тао сказала: "Я разрешила ей остаться в приюте "Солнечный свет", это необычное время, и люди нужны там для защиты".

"Разве тебя не беспокоит, что люди из компании "Блэкфайер" снова нападут туда, а моя сестра окажется в опасности?" В тоне мисс Бэй был намек на упрек. Пока Цзян Хао дома, ее сестра находится в очень опасном месте, и она чувствует, что Нин Тао не закончил миску с водой.

Нин Тао сказал: "Их цель искать Древнего Дана Дан Куб, не должны атаковать Солнечный Сиротский приют снова, Цинь Чжоу не будет в опасности там, если я пойду туда, это будет всего несколько секунд, я могу поддержать ее в любое время".

Бай Цзин немного расслабился, но все же дал Нин Тао взглянуть и пробормотал: "Эксцентричный".

Цзян Хао тоже было все равно, сказала она: "Атао, те молодые люди, которые замешаны в обществе, были арестованы, они признались, что Линь Цинхуа дал им деньги и намеренно заставил их прийти, чтобы причинить неприятности. На мой взгляд, Линь Цинь Хуа уже давно все спланировал и сыграл с нами злую шутку, чтобы сбежать с горы".

"Он очень умный соперник, и Жермен сейчас в его руках". Тон Нин Тао был тяжелым: "Мы с Цин гнались за ароматом Ге Мин и обнаружили, что его вывели из приюта и посадили на самолет недалеко, предположительно на вертолет. Не может быть, чтобы вертолет прилетел в Бейду, я думаю, Линь Цинь Хуа покинул Бейду после того, как покинул тот ресторан, он поспешит встретиться с людьми, которые забрали Ге Мин".

Инь Мо Лан сказал: "Этот парень, должно быть, взял твоего друга в заложники, а затем угрожал держать тебя в заложниках с кубиком дан в руке, но обменял его с ним, так?"

Нинг Тао кивнул.

Инь Мо Лан сжимала кулаки и стискивала зубы: "Черт возьми, играть в такой грязный трюк - это просто позор для моего поколения культивистов! Лучше бы этого мальчика не трогал я, а то я его порежу и покормлю собакам!"

Уайт сказал: "Брат, ты хочешь отдать формулу этому ребенку?"

Нинг Тао сказал: "Я выращиваю Небесный Дао, и Небесный Дао не идет на компромисс". Если я отдам кубик дан Линь Цин Хуа, это то же самое, что отдать его Николасу Конти и отдать его компании "Черный Огонь", погибнет еще больше людей".

Цзян Хао спросил: "Ну и что теперь?"

Нин Тао на минуту подумал, прежде чем сказать: "Линь Цинхуа попросил меня подождать его звонка, и моя сторона подготовит для него фальшивый Дан Клык". Я думаю, что он отпустит меня одного, и как только он даст мне время и место, я возьму на помощь фальшивый дан као".

"Нет, я тебя не отпущу, это слишком опасно". Цзян Хао первым не согласился.

Нин Тао сказал: "Ге Мин - мой волосатый мальчик, я должен пойти и спасти его".

Мисс Уайт сказала: "Что Линь Цинхуа такой хитрый, он бы не догадался, что вы обменяете фальшивую формулу на кого-то другого? Думаю, в том месте, куда ты пошёл, была сеть. Ты когда-нибудь думал, как было бы опасно, если бы ты ушёл? Разве женщина из клана Тан не говорила, что на этот раз Николас Конти может сам приехать в Хуаксия, ты уверен, что сможешь его победить?" Говоря об этом, она дала Нин Тао яростный блеск: "Ты говоришь, ты искренне хочешь, чтобы моя сестра стала вдовой?"

Нин Тао горько улыбнулся, и хотя слова Бай Цзина были неприятными, он знал, что она действительно заботится о нем.

"Гав, гав..." пришел лай рычащего небесного пса у двери.

Нинг Тао повернулся, чтобы осмотреться, и двое людей были за воротами.

Слепой мужчина с белыми волосами, большая девочка с павильоном. Рука слепого держала эрху, рука девушки держала пещерного яблока.

Деревья хотят быть неподвижными, но ветер не останавливается.

Сунь Пинчуань и Сунь Ланьсян на самом деле нашли это место в эту насыщенную событиями ночь.

Инь Мо Лан сказал затихшим голосом: "Старое Солнышко, ты все еще осмеливаешься прийти сюда? Думаешь, я слишком забывчив, чтобы вспомнить, что ты со мной сделал? Мы не ссорились в тот день, как насчет еще одной ссоры!"

Под звук щелчка вышитый весенний нож вылетел из тела, и снежинки упали во внутренний дворик, но лезвие вышитого весеннего ножа не было запятнано снегом.

Солнечный Ланьсян воздвиг пещерный петух, и в мгновение ока вокруг ее тела закрутилась воздушная завихрень со снежинками. Зрелище, как и древний Ракудзи, пронизывающий воздух, дает ощущение красоты, которое трясет человеческое сердце.

Сунь Пинчуань наотрез сказал: "Сянъэр, что я тебе говорил перед тем, как прийти, ты забыл?"

Сунь Ланьсян последовала ее примеру и собрала пещерную флейту, а ци, кружившаяся вокруг нее, исчезла.

Сторона Нин Тао также сказала: "Старейшина Инь, подожди первым".

Инь Мо Лан кивнул и вернул нож в ножны.

В это время Сунь Пинчуан заговорила и сказала: "Доктор Нин, это уже вторая наша встреча, вы действительно дракон среди мужчин, редкий гений, который встречался на протяжении тысячи лет".

В таком случае, это действительно заставляет задуматься, не слепой ли он.

Нин Тао хладнокровно посмеялся: "Ты не придешь сюда специально, чтобы сказать мне что-то хорошее, тебе есть что сказать, если ты хочешь что-то сделать, сделай это".

Сунь Пинчуан покачал головой: "Ты ошибаешься, если скажешь, что я здесь не для того, чтобы с тобой драться, я здесь, чтобы помочь".

Нинг Тао врасплох сказал: "Помощь?"

Бай Цзин и Цзян Хао не могли не взглянуть друг на друга, их чувства были такими же, как у Нин Тао, удивленными и странными. Независимо от того, как на это смотреть, Genesis Biotech был врагом, как эти двое мужчин, которые были лучшими убийцами Genesis Biotech, могли прийти и помочь?

Сунь Пинчуань сказал: "Я знаю, о чем ты думаешь, но есть поговорка, которую ты должен был услышать, враг врага - друг". Западники приходят ко мне, чтобы сделать волны в Китае и грабить вещи, а мы с Сянъэром оба разумные люди. Превышения между нами могут быть пока отложены в сторону, в унисон, доктор Нинг, что вы думаете?"

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем спросить: "Какие у вас условия?".

Сунь Пинчуань сказал: "У нас нет условий, просто прогоните их".

Нин Тао не мог не взглянуть на Цзян Хао и Бай Цзин, женщины деликатны, и ни Бай Цзин, ни Цзян Хао не обычные женщины, он хотел узнать их мнение.

Но в этот раз Бай Цзин и Цзян Хао тоже не имели ни малейшего представления о том.

Сунь Ланьсян нахмурился: "Доктор Нинг, мы здесь, чтобы помочь с добрыми намерениями, вы просто так к нам относитесь? Позволь мне встать в снегу с дедушкой и поговорить с тобой?"

"Сянъэр". Сунь Пинчуань сказал.

Сунь Ланьсян снова закрыла рот.

Сунь Пинчуань добавил: "Доктор Нинг, я знаю, что вы нам не верите, но я хочу сказать вам, что у нас одна и та же цель в этом деле. Если ты отдашь эту штуку Западу, нам будет труднее ее вернуть, не так ли? Значит, вы можете нам доверять".

Это не очень хорошая вещь, но это хорошая вещь, чтобы сказать. Если рецепт на Поиск Предков Дэна попадет в руки Западных Культивирующих Сил, то шансы того, что Культивирующие Силы, стоящие за Компанией Технологии Генезиса, схватят его обратно, будут почти равны нулю.

Сунь Пинчуань и Сунь Ланьсян внезапно пришли к двери, чтобы помочь, мягко говоря, это было на самом деле, чтобы предотвратить его от передачи Дан клык западным культивационным силам. Освежает то, что враг врага - друг. Гораздо легче объединить слабых врагов, чтобы уничтожить сильных, а затем уничтожить слабых. Это настоящая причина.

Нин Тао понял это в своем сердце, но не пошевелился: "У меня что-то есть в сердце, простите, пожалуйста, входите".

Рычащий собака ушел с дороги.

Сунь Ланьсян помог Сунь Пинчуану подняться по ступенькам, затем вошел в дверь.

Нинг Тао привел человека в гостиную.

Цзян Хао пошел сделать чай, Цин Чжуй не в доме, она любовница семьи, такие вещи естественно для нее сделать.

Нин Тао открыто сказал: "Старейшина Сун, ты сказал, что пришел помочь, и я рад, что ты помог, но что ты можешь сделать для меня?".

Сунь Пинчуань сказал: "Сянъэр, вынеси свои вещи".

Сунь Ланьсян вытащила сложенную четырехквадратную ноту из ремня, положила ее на чайный столик и аккуратно толкнула к лицу Нин Тао.

Нин Тао взял записку и открыл ее, чтобы посмотреть на нее.

В записке было написано: Святая Гора.

"Что ты имеешь в виду?" Нинг Тао спрашивал.

Сунь Ланьсян открыла свой рот: "По данным нашей разведки, этот ваш друг, Линь Цинхуа, позавчера зафрахтовал частный самолет, а пунктом назначения был Западная провинция. Мы анализируем, что место, где он собирается торговать с вами, находится на Святой горе".

Чжу Хонъюй была убита на Священной горе, а через несколько сотен лет осколки ее черепа вернутся на Священную гору, что было похоже на реинкарнацию. Она уже сделала это, но тайна предков Дэн был все еще скрыт в тумане, привлекая людей, чтобы конкурировать с ней.

"Откуда вы, ребята, знаете об этом?" Нин Тао смотрела прямо на Сунь Ланьсян, наблюдая за ее взглядом.

Сунь Ланьсян встретила взгляд Нин Тао без единого выражения лица: "У нас, естественно, есть свои каналы, так что вам не нужно беспокоиться об этом".

"Вы, ребята, здесь, чтобы помочь, это указание от Зацу Небесного Бессмертного, верно?" Нинг Тао снова спросил предварительно.

Сунь Ланьсян не ответил.

Сунь Пинчуань встал: "Доктор Нин, есть некоторые вещи, которые не нужно торопиться с ответами, потому что ответы будут выходить сами по себе". Вот так, увидимся на святой горе, Шанталь, поехали".

Сунь Ланьсян встал и проследил за Сунь Пинчуанем.

Нинг Тао сказал: "Двое идут медленно, не посылают".

Сунь Пинчуан помахал рукой.

Подождав, пока выйдут Сунь Пинчуань и Сунь Ланьсян, Цзян Хао сказал: "Тао, ты правда веришь этим двум по фамилии Сунь?".

Нинг Тао покачал головой, он совсем не поверил.

Бай Цзин спросил: "Так мы все еще идем на Священную гору?"

Нинг Тао сказал: "Иди, конечно".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0433: Возвращение в горный храм**

Глава 0433 Возвращение в горный храм Толкая дверь открыта, Нин Тао вошел в комнату Фокс Сяо Цзи. Фокс Сяо Цзи изначально крепко спала, но Нин Тао открыла глаза, как только вошла в дверь.

"Пап, ты собираешься рассказать мне сказку на ночь?" Фокс Сяодзи подполз от одеяла и с нетерпением ждал Нин Тао на своем маленьком личике.

Нин Тао подошел к кровати, сел, протянул руку и натер красивую маленькую головку Фокса Сяодзи и тепло сказал: "Давайте сегодня не будем рассказывать сказки на ночь, и давайте приятно поболтаем вдвоем".

Фокс Сяо Цзи моргнула глазами: "Папа, о чём ты хочешь поговорить?"

Нин Тао случайно спросил: "Что ты сегодня узнал в школе?"

Фокс Сяо Цзи на мгновение подумал: "Тиан, Тиан, Сладкий и Кроссворд, я знаю всех этих персонажей, но не знаю, как пиньинь". Я не умею писать фонику, а мой учитель наказал меня за то, что я стоял в углу, куда я положил метлу".

"Ты стоишь?"

"Стоп, я должен послушать мистера Фэнга, я хороший мальчик." Фокс Сяодзи сказал.

"Да, наш маленький Чжи - хороший мальчик. Что, конкурс исторических знаний также проводился мистером Фангом?" Нинг Тао снова спросил.

Лис Сяо Цзи кивнула: "Ну, сегодня она также рассказала нам о человеке по фамилии Ли, и сказала, что он был каким-то королем вторжения, таким могущественным".

Ли Цзычэн, король династии Мин, имел много общего с падением этого человека.

Очень странное чувство возникло в сердце Нин Тао, когда он осторожно сказал: "Ваш учитель Фан упоминал принца Чжу Сан и Чжу Хонюя?".

Сердце Нинг Тао мрачно сказало: "Может быть, я слишком много думаю?"

"Пап, ты сегодня немного странный, не весело задавать мне эти странные вопросы, я предпочитаю слушать, как ты рассказываешь сказки на ночь." Фокс Сяодзи выглядел немного нетерпеливым.

Первая в истории компании "сказка на ночь" будет использована для рассказа ночной истории, а мы вдвоем просто поболтаем. Кстати, если ты не хочешь идти в школу, ты можешь просто сказать папе и уйти без него".

Фокс Сяодзи заткнул угол рта: "Как ты можешь быть таким отцом, родители других людей поощряют своих детей хорошо учиться и бороться за хороший университет или что-то в этом роде, но ты посоветовал мне не учиться, я завтра пойду и скажу учителю Фангу".

Нин Тао вытащил кусочек шоколада из кармана пальто и засунул его в руку Фокс Сяо Цзи.

Брови Фокса Сяо Цзи сразу же расширились: "Хороший отец, я не буду судиться с тобой".

Раньше Нин Тао определенно был бы забавен ею, но сегодня вечером он совсем не мог смеяться. Он смотрел, как Лис Сяо Цзи закончил есть этот кусок шоколада, прежде чем открыть маленький сундук с лекарствами, который он носил с собой, и взял что-то из него.

"А!" Fox Hime выпустила крик и нырнула в обложки.

То, что Нин Тао держал в руке, не было чем-то другим, это был череп, который он извлек из Эмейской секты.

"Папа, ты должен убрать это, призрак, призрак... Кики напугана!" Фокс Сяодзи спрятался под обложками, голоса следуют за обложками.

Нин Тао сказал: "Маленький Чжи не бойся, с отцом здесь, ни один призрак не осмелится подойти к тебе". Вы выходите и смотрите на череп, пытаетесь описать его тем, что вы узнали, и тогда папа наградит вас новой книжной сумкой".

Ух ты, Фокс Сяо Цзи поднял одеяло и закопался, взволнованно сказав: "Правда?".

Нинг Тао кивнул "Правда".

"Потом мы с тобой потянем за крючок". Фокс Сяодзи протянул палец.

Нин Тао и Фокс Сяо Цзи потянули за крючок на мгновение, и все же внимательно следили за Фокс Сяо Цзи, как она декламировала: "Тяните за крючок и повесьтесь, без изменений в течение ста лет, кто бы ни изменился, это щенок".

Тянув за крючок, Нин Тао передал фрагмент черепа Фоксу Сяо Цзи.

Лис Сяо Цзи сначала была немного напугана, но в конце концов, будучи маленьким ребёнком и держа фрагмент черепа, ничего не случилось, она быстро адаптировалась, посмотрела на фрагмент черепа, затем перевернула фрагмент черепа и увидела написанный на нём рецепт дана с ладаном с передней стороны Будды, и снова стала необъяснимо взволнованной: "Папа, смотри, вот слово "кормись"!

Нин Тао смотрел прямо на нее, наблюдая за ее реакцией: "Узнаете ли вы слова, приведенные выше? Зачитайте слова, если узнаете их".

Фокс Сяо Цзи зачитал: "Тридцать граммов Настоящей Слюны Дракона, восемнадцать граммов Черного Нефритового Деревянного Гриба, пятьдесят граммов Картофеля Небесного Шелкового Червя...............................".

Она вспомнила имена и веса восемнадцати духовных материалов на фрагментах черепа, а также узнала некоторые секретные методы рафинирования, и прочитала их все. Но она только скандировала, и в ее теле больше ничего не было.

Фокс Сяо Цзи положил фрагмент черепа обратно в руки Нин Тао и засмеялся: "Готово, папа, где моя новая книжная сумка?".

Нинг Тао слегка похлопал в ладоши.

Дверь комнаты открылась, и Цзян Хао вошел в нее, ее рука держала новую книжную сумку с напечатанными на ней мультяшными узорами, цветы и зелень были очень красивы.

Лис Сяо Цзи спрыгнула с кровати и выкопала голову в объятия Цзян Хао: "Мама Цзян, ты так добра". Но, не дожидаясь, пока Цзян Хао что-нибудь скажет, она взяла новую книжную сумку в руку Цзян Хао и снова прыгнула на свою кровать, копошась с ней.

Цзян Хао подошла к уху Нин Тао и прошептала: "Ее воспоминания из прошлой жизни до сих пор не отвечают?".

Нинг Тао покачал головой.

"Ты действительно собираешься это сделать?" Цзян Хао снова спросил.

Нинг Тао встал и сказал: "Давай выйдем и поговорим".

Цзян Хао кивнула головой и последовала за Нин Тао, когда она уходила, не забыв продиктовать: "Сяо Цзи, ложись спать пораньше, завтра занятия".

"Я сейчас же пойду спать". Fox Xiao Ji зарылась в утешитель с новой книжной сумкой, выглядя так, как будто она хотела переспать с новой книжной сумкой на руках.

Кто может поверить, что такая милая маленькая девочка - тысячелетний демон лисы?

Нин Тао и Цзян Хао вышли из комнаты. Во внутреннем дворике трепетали снежинки, а на земле уже был тонкий слой снега.

Инь Мо Лан и Уайт Цзин поприветствовали её, а Уайт Цзин спросил вслух: "Как дела?".

Нинг Тао сказала: "У нее не было никакой реакции, похоже, это единственный путь".

Инь Мо Лан сказал с некоторым беспокойством: "Ты уверен, что хочешь это сделать? Я думаю, что еще слишком рано для этого, она так молода, и это было бы немного жестоко по отношению к ней".

Нин Тао сказал: "Культивирующие силы на Западе и культивирующие силы, стоящие за биотехнологической компанией "Бытие", находятся в силе, а это значит, что они думают, что с Дан Цао в моих руках, они могут собрать воедино весь Дан Цао". Мы самая слабая партия, но у нас самый тан-клык, мы толстые в их глазах, и они хотят съесть любого из нас. Если бы я мог пробудить воспоминания о прошлой жизни Фокс Сяо Цзи и получить полный Дан Фан из ее рта, мне не пришлось бы вырывать Дан Фан, который у них был на тех двух вечеринках. Я усовершенствую Дэна для тебя и сделаю тебя сильнее, и в это время, кто посмеет им двигаться?"

Когда ты стала такой избалованной женщиной? Почему бы тебе не забрать Химу в могилу? Да что такого, разве не сейчас ты говорил мне, что тоже хочешь это проверить?"

Инь Мо Лан пожала плечами: "Ну, притворись, что я ничего не сказал".

Нин Тао посмотрел на Цзян Хао: "Ты мать Сяо Цзи, что ты думаешь?"

Цзян Хао сказал: "Я также согласен, что она не была обычным ребенком, и ее терпимость определенно лучше, чем у обычного ребенка".

Нинг Тао сказал: "Все в порядке, сестра Бай, все зависит от вас".

Белая Цзин кивнула головой, и одним прикосновением руки белый фонарь, висящий на двери ее комнаты, слегка пролетел и приземлился в ее руке. Она подошла к комнате Фокс Сяо Цзи, фонарь естественным образом загорелся, и огонь потрясло.

Нин Тао, Цзян Хао и Инь Мо Лан следуют за Бай Цзином в комнату Фокс Сяодзи, и в процессе работы фонарь испускает белый туман, который бросается через дверной проем в комнату Фокс Сяодзи.

В это время Рычащий Небесный Пес переехал и ударил головой ногу Нинга Тао: "Старый Отец, я хочу следовать за тобой в Западную Провинцию".

Нинг Тао погладил голову рычащей собаки: "Тогда можешь идти за ней".

Это тоже правая рука.

В комнате был туман и туман, и я видел, как Фокс Сяоги свернулась в одеяло, крепко спала, и ее школьная сумка упала на пол.

Цзян Хао собирался обнять её, но Инь Мо Лан схватил первый шаг: "Я всё равно сделаю это".

Уайт сказал: "Давай, она сильная, мой гипноз долго не продержится".

Инь Мо Лан взял Фокс Сяо Цзи из своего утешителя, и как раз в это время Нин Тао также открыл дверь удобства, через нее рыбачат несколько человек. Войдя в клинику, Нин Тао даже не смог посмотреть на реакцию лиц на добром и злом штативе, и сразу же открыл соответствующий кровяной замок, нарисованный в "Гробнице Бессмертных".

Вокруг было темно, и фонарь в руке мисс Уайт не мог осветить все пространство. Однако ворота с выгравированным на них "Храмом Яманака" четко сфотографированы, а также видны каменные ступени и ворота за воротами.

Каменная дверь была открыта, а внутри было темно.

Нинг Тао шагнул вперед: "Следуйте за мной".

Бай Цзин высоко поднял свой фонарь, чтобы осветить путь под ней, а Инь Мо Лань и Цзян Хао, которые держали Фокс Сяоги, внимательно следили за ней.

Войдя в каменные ворота, огромная каменная статуя бога вошла в вид толпы под освещением легального фонаря. Это была статуя богини, настолько прекрасная, что любая статуя в мире будет выглядеть затмлённой в её присутствии.

"Она лисичка?" Цзян Хао не мог не пузыриться со словами.

"Должны быть, следуйте за мной". Нинг Тао продолжал лидировать.

Вокруг идола, за ним - полусферическая камера гробницы. В тот день, когда Схема реинкарнации Шести Дао сбежала, она разрушила погребальную камеру и часть горы, а обрушившиеся камни и грязь похоронили большую часть камеры, и теперь саркофаг больше не виден.

Нинг Тао сказал затихшим голосом: "Сестра Бай, давайте начнем".

Белый отпустил ее руку, и волшебный фонарь в ее руке левитировал, и в мгновение ока искаженный свет, камни и грязь, которые похоронили камеру исчезли, поврежденное горное тело восстановилось в нормальном состоянии, и в середине камеры появился рот, полный саркофага.

Бай Цзин взорвал дыхание девушки-лисы на руках у Инь Мо Лана.

Фокс Сяо Цзи внезапно открыла глаза.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0434 Глава 5 Слова, легкое пробуждение.**

0434 Глава 5 Слова, Мягкое Пробуждение Инь Мо Лан поставил Фокс Сяо Цзи вниз, а затем отступил.

Туман окутал Фокса Сяо Цзи, который стоял один посреди гробницы.

"Она нас не видит". Уайт сказал.

Цзян Хао сказал: "Значит, она видит ту же иллюзию, что и мы?"

Бай Цзин кивнул: "Она видела то же самое, что и мы, но мы знали, что это было видение, а она нет".

Нинг Тао сказала: "Хватит болтать, посмотрим, как она отреагирует".

Бай Цзин и Цзян Хао перестали разговаривать, на самом деле, даже если бы они пели Fox Xiao Ji, они не могли слышать, но их разговор повлиял бы на наблюдение Нин Тао.

Глаза Нин Тао были заперты на Фокс Сяо Цзи, и его сердце было наполнено предвкушением, но было и некоторое чувство вины. Неважно, был ли Лис Сяо Цзи демоном лисы или нет в её прежней жизни, но теперь она была ещё ребёнком, она не знала, что она демон лисы, и всё равно ходила в школу и запоминала алфавит, он действительно был немного жестоок к ней за это. Однако западные и отечественные культивационные силы были глупы, особенно западные культивационные силы даже атаковали Солнечный приют, оставив ему мало времени, но вынуждены были сделать это ради большего количества людей.

Фокс Сяо Цзи внезапно открыла рот и закричала: "Папа? Пап? Папа, где ты?"

В этот момент Нин Тао почти не мог устоять перед желанием забрать ее, но он все равно закалил свое сердце и не сделал ни шагу, просто посмотрел на нее и тайно наблюдал за всеми ее реакциями.

Белый Цзин подошёл к уху Нин Тао, и её губы были почти на ухе Нин Тао: "Брат, что в гробу?"

Нин Тао сделал движение в своем сердце: "Тело Фокс Цзи, как и у той статуи, также имеет Фигуру Шести Путей Реинкарнации".

"Что еще?" Уайт Цзин снова спросила, держа ее "целующее" ухо.

Цзян Хао нахмурился, но у него не было припадка. Она знает, что происходит в ее сердце, и она больше боится Бай Цзина, чем Цин, преследующий ее. Но ясно, что Цзин использует возможность съесть бобовый творог Нин Тао, пока она в деле, так что она должна его проглотить.

Нинг Тао слегка наклонил голову назад и сказал: "Хватит".

"Хорошо, я понял". Белый сказал, когда она сжимала трюк руками и читала слова во рту.

Легальный фонарь, Фонарь Горького моря, внезапно был наполнен демонической аурой, и его свет был жалким, и вся комната гробницы была окутана странной энергией, которую он излучал.

ЩЕЛЧОК................

Крышка саркофага медленно открывалась.

Лис Сяо Цзи была мгновенно очарована, она уставилась прямо на саркофаг и осторожно подошла к нему.

Крышка гроба полностью раскрылась, а рука протянулась изнутри саркофага, зажимая края саркофага и медленно поднимаясь вверх. Сначала голова, затем тело, и, наконец, весь человек был подвешен в пустоту, тот самый Fox Ji, который был там до реинкарнации.

Сюда, Белый Цзин прошептал: "Ты вернулся!"

Вон там, Лисья Хима, подвешенная в пустоте, сказала: "Ты вернулась".

Фокс Сяодзи любопытно сказал: "Тетя, кто ты?".

Сюда, Уайт прошептал: "Я - это ты".

Вон там, подвешенный в пустоте, лисичка открыл рот и сказал: "Я - это ты".

В конце концов, видения - это всего лишь видения, и озвучивание должно быть только само по себе. Но что касается спецэффектов, производимых "Горьким морским светом", то они недоступны ни одной крупной кино- и телекомпании.

"Ты врешь, я тебя даже не знаю". Фокс Сяодзи сказал.

"Тогда ты узнаешь фигуру?" Одним движением руки Фокс Цзи в пустоту, копия "Шести путей реинкарнации" также взлетела из саркофага, подвешенная в пустоту.

Шесть Дао Реинкарнации очень похожи на настоящую, но после особой художественной обработки, Шесть Дао Реинкарнации, которую создал Горькое море Минхая, очень похожа на настоящую.

Фокс Сяодзи посмотрел на схему "Шесть путей реинкарнации" и посмотрел на нее за полсекунды до того, как вышло предложение: "Рисунки настолько уродливы, что все, что я нарисовал, лучше, чем это".

Диаграмма "Шесть путей перевоплощения" также не смогла стимулировать ее и пробудить воспоминания о прошлой жизни.

Белая Цзин читает слова во рту, и трюк меняется.

Из саркофага опять вылетело несколько кусков черепа.

Есть семь кусков черепа, соединенных вместе, чтобы создать полную форму черепа, а затем открываемых снова и снова, сплавленных снова и снова.

Однако, Лис Сяо Цзи просто посмотрела на него с легким интересом, а затем переместила глаза на несуществующую Лис Цзи, она сказала: "Тетушка, ты ли божественная бессмертная? Можешь сделать мне кучу хороших? Шоколад, орехи, яичные пироги... ну, и мороженое!"

Цзян Хао не мог не ругать: "Ты ешь".

В пустоте Фокс Цзи сказал: "Я - это ты, ах, я тяжело ранен, я мертв, и тогда я буду ждать тебя". Ты моя реинкарнация, просыпайся, просыпайся........"

"Фу!" Fox Xiaoji Spat, ''Ерунда, я Fox Xiaoji, маленький студент первого курса на Гаити, я хороший парень, который любит учиться, я буду социалистическим преемником в будущем! Еще раз соврешь мне, и я позволю отцу побить тебя, мой отец хорош!"

Таким образом, директор Бай вздохнул, а затем покачал головой о Нин Тао: "Я сделал то, что должен был сделать, или я не могу, давайте просто возьмем это".

"Подожди". Нин Тао сказал, внезапно вспомнив что-то, он открыл маленькую коробку с лекарствами и вытащил небольшую фарфоровую вазу и передал ее Бай Цзин.

Нин Тао сказала: "Внутри находится Эликсир Поиска Предков, ты вытаскиваешь пробку из бутылки и отправляешь ее Сяо Цзи, но не позволяй ей прикасаться к Эликсиру Поиска Предков, ладно?"

"Да". Белые сняли пробку с флакона, и из маленького фарфорового флакона высвободилось небольшое сияние дана вместе с ароматом дана.

Нин Тао уже затаил дыхание, он единственный здесь, у кого аллергия на Охоту на Предков, так что он должен позволить Бай Цзину сделать это.

Белый вытолкнул маленькую фарфоровую вазу, и маленькая фарфоровая ваза улетела в сторону Fox Xiaogi. Горький морской фонарь, который висел высоко мерцали жалко, и казалось, что он действует как маяк или навигатор, направляя маленький фарфоровый флакон туда, где он должен летать.

Бегло взглянув, маленькая фарфоровая ваза остановилась на стороне Fox Xiao Ji. Устье бутылки было наклонено, и предки Дана, содержащиеся в бутылке, вылились, но не упали на землю, а подвешены в пустоту.

Светящийся дан, дан ци и энергетический фактор, высвобожденный Даном Поиск Предков, вступил в прямой контакт с Fox Xiao Ji, но она вообще не могла его видеть.

Реакция Фокс Сяо Цзи была явно другой, она смотрела направо и налево, этот взгляд выглядел так, как будто она искала что-то, очень тревожное.

"Это работает!" Белый Цзин был взволнован.

Нин Тао смотрел прямо на Фокса Сяо Цзи, боясь, что пропустит все детали.

"А..." Фокс Сяо Цзи внезапно наклонила голову и закричала, ее волосы стояли с ног на голову, ее голос нес в себе очень сильную демоническую силу, как бушующий зверь, бушующий на другом конце!

В пустоте мягко дрожала лампа Горького моря.

В комнате гробницы также дрожала иллюзия, созданная горькими морскими лампочками, создавая впечатление, что она рухнет в любой момент.

Белый Цзин быстро скандировал заклинание, и заклинание продолжало меняться.

Яркая лампа Горького моря наконец-то стабилизировалась, а иллюзорное царство, которое она пропитала, также стабилизировалось.

Разум Нин Тао шокирован, Бай Цзин сильнее Цин Чжуй, но судя по тому, что только что произошло, Фокс Сяо Цзи, вероятно, сильнее Бай Цзина, и она просто реинкарнация ребенка, который совсем не пробудился!

Может ли быть, что Леди Лис была действительно Феей Лисы в ее жизни?

Не дожидаясь ответа Нин Тао, из уст Фокса Сяо Цзи внезапно появился зрелый голос: "Схема реинкарнации Шести Дао - фальшивка, не пытайся меня обмануть"!

Нинг Тао внезапно взволновалась, у нее была реакция!

Конечно, Фокс Сяо Цзи затем подняла руку и указала на семь фрагментов черепа, подвешенных в пустоту: "Этот череп тоже подделка, нет никакого седьмого фрагмента! Я тоже его ищу, хахаха....."

Нинг Тао замер на месте.

Без седьмого черепа формула была бы неполной?

Все, что люди схватили на протяжении веков - это калека-дан-куб?

Но это также послужило причиной того, что после появления в мире шестого фрагмента черепа, Николас Конти отправился в путь, а культивационные силы, стоящие за биотехнологической компанией Genesis, отправились в путь!

Но какой смысл иметь сломанный рецепт?

В этот момент в голове Нинг Тао возникло бесчисленное множество вопросов.

Как раз в это время, Фокс Сяо Цзи подошла к саркофагу, бормоча во рту, все еще голос этой зрелой женщины: "Семь жизней открыты семь ворот, шесть путей зовут меня к моему телу. Мое тело останется, и душа моя останется в потустороннем мире. Чтобы не возвращаться, меня достала краснодеревка. Если ты хочешь найти Бессмертный таблетку, тебе нужно сначала поймать Духа Дана".

Слово за словом, каждый слог этого зрелого голоса был похож на удар молотком по голове Нинг Тао.

Рэд, это не та странная женщина в красном, которую он сказал, что видел?

Она Дэнлинг?

Ты должен пойти к ней, чтобы найти полную формулу?

Лис Сяодзи остановился перед саркофагом и с печалью сказал: "Где крысы, которые вломились в мою гробницу, выйдите и увидите меня!".

Слова упали, и вдруг ее ноги уже падали на землю.

"Химе?" Инь Мо Лан не мог не беспокоиться о том, чтобы подняться.

Нин Тао жестко остановил его: "Старейшина Инь, подожди еще немного".

Инь Мо Лан был так взволнован, но все равно остановился на своем пути.

Прошла минута, и Фокс Сяо Цзи не отреагировал.

"Вытаскивай!" Нин Тао тоже беспокоится, и когда он напоминает Бай Цзину, Инь Мо Лан уже поспешил...

Движением руки Бая фонарь Горького моря прилетел обратно в ее руку и стал только что зажженным фонарем.

Иллюзия исчезла, и Фокс Сяо Цзи рухнула перед кучей грязных камней, ее глаза плотно закрыты.

Инь Мо Лан забрал Фокса Сяо Чжи и сказал с беспокойством: "Сяо Чжи? Химе?"

У Фокс Сяодзи не было половины реакции.

Нин Тао сказал: "Старейшина Инь не волнуйся, она в порядке".

Только тогда Инь Мо Лан выпустила длинный вздох облегчения, но она все еще крепко держала Фокс Сяо Цзи на руках.

Цзян Хао положил упавшую на землю предков Дана в маленькую фарфоровую бутылочку, укупорил ее и передал Нин Тао.

Нинг Тао хотел попасть в аллергию на наркотики Ancestral Dan, чтобы "познакомиться" с женщиной в красном, но подумал об этом на мгновение и сдался. Войдя в аллергическую реакцию на препарат Предка Дэна, он мог видеть остаточные образы прошлого пространства-времени, но это было случайно, мог ли он видеть то, что хотел или нет, ключом было то, что можно было сделать, увидев красную женщину в нынешних условиях?

Шесть фрагментов черепа являются наиболее полным рецептом, который Fox Xiaoji может придумать для "Пять Слов Абсолютного Приказания", который она только что прочитала. Если бы он захотел пойти дальше, то смог бы вырвать клык Дэна только с этих двух вечеринок!

Неизбежно бороться с огнем, и попытки сократить путь не сработают.

"Давай сначала вернемся". Нинг Тао сказал.

Дверь удобства открылась, и несколько человек выловили свой путь через нее.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0435 Вершина айсберга**

0435 Глава Вершина Айсберга Инь Мо Лан положил Фокс Сяо Цзи на кровать и накрыл ее покрывалами.

Нинг Тао мягко сказала: "Вы, ребята, выходите на улицу и ждите меня сначала, я хочу поговорить с ней наедине".

Цзян Хао, Бай Цзин и Инь Мо Лан, и рычащий тианджи покинули комнату Фокс Сяоги, и Бай Цзин, который ушел последним, протянул руку помощи, чтобы закрыть дверь. Однако, как только дверь в комнату вот-вот закроется, она снова заглянула в голову и бросилась к Нин Тао в губы: "Ты должен мне услугу, как ты ее отплатишь"?

Нинг Тао посмотрел в сторону и притворился, что не видит.

Белый Цзин выплюнул длинный язык у Нин Тао и подергивал его несколько раз с частотой, равной крыльям насекомого. Но такое поведение, то, что она пыталась сказать, боюсь, только она знала.

Бай Цзин закрыл за ней дверь.

Нин Тао направил свой взгляд на лицо Фокса Сяо Цзи, который спал спокойно. Он протянул руку и коснулся ее лба, на нем появился намек на ауры, и ее веки трепетали, а затем открылись.

"Папа, я... сплю?" Первые слова, с которыми Фокс Химе проснулся.

Нин Тао заметила ее реакцию, когда сказала: "Маленький Чжи, у тебя есть какой-нибудь дискомфорт?"

Фокс Сяодзи сказал: "Нет, просто сон, зевок...."

Нин Тао спокойно пробудил глаза к состоянию прицельной техники, и, вновь увидев состояние Лисы Сяо Цзи, наконец-то опустил камень в сердце. В древней гробнице Храма Шаньчжун, он беспокоился, что Фокс Сяодзи будет оставлен позади из-за двойной стимуляции иллюзии и Поиск предков Дан, но теперь кажется, что она просто немного "пробуждающая" реакция в то время, и теперь она вернулась к своему первоначальному состоянию, она все еще тот маленький ребенок Фокс Сяодзи.

Но несмотря на это, Нин Тао всё ещё чувствовал немного вины в своём сердце: "Маленький Цзи, что.........."

"Что?"

"Папа сожалеет о тебе".

"Правда?"

Нинг Тао кивнул, его сердце действительно чувствовало себя виноватым.

Фокс Сяодзи протянул маленькую руку Нин Тао: "Тогда дай мне что-нибудь вкусненькое, чтобы ты мог загладить свою вину".

Нинг Тао: ".........."

После очередной беседы с Fox Xiaoji, Нин Тао позволил Fox Xiaoji спать, и он также покинул комнату Fox Xiaoji.

За дверью, Инь Мейлан, Бай Цзин, Бай Цзин и рычащая собака ждали Нин Тао, который поприветствовал его, как только он вышел.

"Как она?" Инь Мо Лан сказал с беспокойством.

Нинг Тао сказала: "Она в порядке, не волнуйся".

Инь Мо Лан засмеялся: "Всё хорошо, всё хорошо".

Бай Цзин посмотрел на Инь Мо Лан, а затем сказал: "В этом горном животе я как-то пересекся с ней, я знаю, как она сильна. Если она действительно проснется, один несчастный человек может убить тебя, а ты действительно думаешь о ней, как о внучке?"

Инь Мейлан сказал без пощады: "Это мое дело, это не твое дело".

Бай Цзин нахмурился: "Старик Инь, я весь добрый, как ты к этому относишься?"

Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, прекратите ссориться и говорите о бизнесе".

Цзян Хао сказал: "Атао, что Сяо Цзи имел в виду под этими словами в гробнице?"

Мысли Нин Тао были снова отброшены назад, его разум вспомнил сцену, когда Фокс Сяодзи слегка пробудился, и он не знал, почему он произнес это внезапно: "Семь жизней открыты семь ворот, шесть дорожек зовут меня. Мое тело останется, и душа моя останется в потустороннем мире. Чтобы не возвращаться, меня достала краснодеревка. Если ты хочешь найти Бессмертный таблетку, тебе нужно сначала поймать Духа Дана".

Белый Цзин сказал: "Я знаю дух, это единственное, что можно найти в бессмертных таблетках, это как дух вуду, но как насчет первых нескольких слов: "Семь жизней открыты семь уровней, и какой смысл красным одеждам доставать меня?

Нин Тао сказал: "Семь удач открыли семь перевалов, это цена, которую заплатили Зэн Сюньлун и шесть его учеников за вход в горный Средний Храм, который они называют Гробницей Бессмертных". Теперь, кажется, что это как-то связано с Шестью Путями Реинкарнации Диаграммы и реинкарнацией Лисицы Химии. Что касается красных одежд, то я иногда вижу ее под аллергической реакцией Предка, ищущего Дэна, и она должна быть Духом Дэна, о котором говорила Фокс Цзи".

"И что значит для души остаться в Подземном мире?" Инь Мо Лан также не мог не любопытствовать и пререкаться, чтобы спросить.

Нин Тао на мгновение задумался об этом, но покачал головой: "Я не могу произнести эту фразу, я думаю, что "Преисподняя Инь" не должна относиться к "Преисподней" в традиционном смысле".

"Не подземный мир, так где же он?" Цзян Хао тоже любопытно спросил.

Нинг Тао сказал: "Может быть, это... прошлое время и пространство".

"Прошлое время?" Инь Мо Лан, Бай Цзин и Цзян Хао произнесли эти слова почти одновременно, и даже рычащий Пес Тянь Дао посмотрел на Нин Тао широкими собачьими глазами.

Прошлое время, которое является очень абстрактным понятием, действительно существует, потому что последняя секунда - это прошлое, но кто может вернуться и что-то с этим сделать? Если бы можно было повернуть время вспять и дать людям возможность вернуться в прошлое, то мир не пожалел бы об этом так много. Дайте Гитлеру презерватив, например, его отцу, и Второй мировой войны бы не случилось.

Однако, никто не может вернуться в прошлое.

Будущее то же самое, и кто может пропустить эту секунду настоящего и перейти от существ к существам в следующее?

До сих пор никто не может этого сделать.

Это не только философия жизни, но и научная.

Нинг Тао горько улыбнулся: "Зачем вы так на меня смотрите? Я также не понимаю, может быть, есть какой-то способ заставить людей вернуться в прошлое пространство-время, разве Фокс Цзи не говорил, что я всё ещё должен быть в теле, душа остаётся в Подземном Мире Инь, дело не в том, что я не возвращаюсь, Красная И запутала меня, буквально поняла слова, возможно, это означает, что она теперь просто перерождение тела, её душа всё ещё остаётся в прошлом пространстве-времени, чтобы найти Дух Красной Инь Дан, в результате, она запуталась, не может вернуться, для того, чтобы получить полного Бессмертного Данского Предка, ищущего Дан, тогда вы должны сначала найти Данского Духа".

Сердце Нин Тао двигалось, слова Инь Мо Лана касались чего-то, казалось, у него было вдохновение, но он не мог говорить какое-то время.

"Я тоже скажу". Цзян Хао сказал: "Атао, ты только что сказал, что, может быть, есть какой-то способ войти в прошлое пространство-время, я думаю, что через Ищущего Предка Дэна можно войти в прошлое пространство-время".

Нинг Тао воскликнул: "Точно! Вот что это значит, я, кажется, тоже только что подумал об этом, Ищущий Предков Дан - это способ войти в прошлое пространство-время, его также можно понять как медиум, но это не весь человек, входящий в прошлое пространство-время, это Младенец Юань".

Белый Цзин улыбнулся и сказал: "Вы действительно три сапожника для одного Чжугэ Ляна, сложное дело говорите вы трое, как будто это правда, не так ли?"

"Восемьдесят девять из десяти". Ответ Нинг Тао был простым, но мощным.

Улыбка на лице Бай Цзина медленно исчезала, она не верила в это, но Нин Тао была настолько уверена, что ей пришлось смотреть на это в другом свете. Даже если бы она была жива сотни лет, она была очень знающим змеиным демоном, это было бы странно и загадочно!

Четверо были необъяснимо молчаливы.

Лис Сяо Цзи слегка проснулась и произнесла эти слова. Она думала, что коснулась края истины, но не понимала, что коснулась только одного рога айсберга, а позади айсберга было огромное облако, покрывающее айсберг!

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон Нинг Тао внезапно зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао вытащил телефон и посмотрел на него, а потом положил палец ему на губы.

Трое из них знали, кто звонил, не догадываясь.

Нинг Тао поцарапал клавишу ответа: "Скажи".

Голос Линь Цинхуа звучал из телефона: "Завтра вечером, на северном склоне Священной горы в Западной провинции, вы должны знать это место, вы принесете то, что я хочу, приезжайте один. Еще один человек и я отрублю голову Ге Мину. Не думай, что мы знакомы, я шучу с тобой, я отступаю".

Нин Тао холодно сказал: "Я хочу услышать голос Ге Мин".

Через две секунды голос Гэ Мина вдруг вырвался из телефона: "Таоззи, спаси меня........".

Всего одно предложение, и еще до того, как он успел позвонить, телефон отошел.

"Я сказал все, что хотел сказать, увидимся завтра вечером." Линь Цинхуа повесила трубку.

Нинг Тао так разозлился, что его телефон чуть не разбился.

Цзян Хао схватил Нин Тао за руку: "Тао, не волнуйся, давай разберемся с этим вместе".

Чувство ледяного холода прошло сквозь его руки и распространилось по всему телу, и гнев Нинг Тао сразу же немного утих. В то время как Ао - отличный пожарный, Цзян Хао - огнетушитель с возможностью охлаждения.

"Что он сказал?" Уайт спросил.

Нин Тао сказал: "Это место находится на северном склоне Священной горы, где Чжу Хонъюй был убит в первую очередь. Время завтра вечером, но мне разрешено идти только одному".

"Ты идешь один?" Цзян Хао отрицал на одном дыхании: "Так не пойдёт, это слишком опасно, он ясно дал понять, что надо вырыть хорошую яму и ждать, пока ты прыгнешь".

Белый Цзин также сказал: "На этот раз ты должен быть спокойным, тебя нельзя обманывать, если ты хочешь кого-то спасти, мы пойдем с тобой, лучше возьми с собой мою сестру". Мы семья, как ты можешь рисковать всем в одиночку в такое время?"

Для неё и Цзян Хао жизнь и смерть Ге Мина на самом деле не имели никакого значения, главное было Нин Тао.

Нин Тао на минуту замолчал, прежде чем сказать: "Да, мы семья, мы сражаемся вместе". Теперь вы идите и готовьтесь, а мы сначала отправимся в главный лагерь Тингри, который до сих пор находится на некотором расстоянии от Северного Склона. Мы разобьем там лагерь и посмотрим, что будет сначала".

Несколько минут спустя.

Сиротский приют "Солнечный свет".

Дверь удобства открылась, и Нин Тао вышел из нее, и с первого взгляда увидел Цинь Чжоу, который стоял у окна и смотрел наружу.

"Брат Нинг!" Услышав звон позади него, Цинь Чжоу повернулся и выкопал голову в объятия Нин Тао.

Нин Тао обхватил ее руками и прошептал: "Здесь ничего не происходит?"

Цинь Чжоу сказал: "Нет, тела утилизированы, а Су Я проснулась".

"Су Я она........" Нин Тао не закончила свои слова, потому что увидела знакомую фигуру "да", проходящую мимо окна, это была не кто иной, как Су Я.

Под светом уличного фонаря ее лицо было все еще таким же красивым, как и прежде, слегка детским, с воздухом юношеской бодрости по всему телу.

В этот момент Нин Тао не мог устоять перед тем, чтобы не позвонить ей, но слова снова вырвались из его рта.

"Ли Сяоюй! Ты хочешь восстать, не так ли? Остановись на месте!" Суя натянула ноги и переехала, не видя ее.

Нинг Тао издал вздох, ощущение потери в сердце.

"Хочешь с ней познакомиться?" Цин спросил о нем.

Нинг Тао покачал головой: "Какой смысл встречаться? Она меня больше не помнит, и это правильно, что она и это место не имеют ко мне никакого отношения. Поехали, в Западную провинцию".

"Какой смысл ехать в Западную провинцию?" Цин спросил о нем.

"Нахуй их!" Мерцание холода вспыхнуло в глазах Нинг Тао.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0436 Глава 0436 Дневной пистолет**

Глава 0436 Тьма дневного орудия окутала ночное небо снежинками на холодном ветру. Вдали видна священная гора, возвышающаяся над облаками. Это место не является местом для людей, но всегда есть люди, которые пытаются его завоевать.

Четыре человека с собакой появились с одной стороны холма, глядя вниз по склону главного лагеря Джиндри.

Эти четверо - Нин Тао, Цзян Хао, Цин Чжуй и Бай Цзин, Инь Мо Лань с удовольствием приехали бы, но за Фоксом Сяо Цзи нужно было ухаживать, поэтому ему пришлось остаться дома.

Цзян Хао поднял одну из снайперских винтовок на плоскость и заглянул в оптический прицел с ночным видением, чтобы увидеть ситуацию в главном лагере Цзири.

Эта снайперская винтовка была новым типом огнестрельного оружия, которое Цинь Чжоу получила, убрав снайпера, и передала его Цзян Хао. Она не любит использовать оружие, но Цзян Хао любит, и очень хорош в этом, и может быть описано как сокровищница для героя.

Цзян Хао дал этой снайперской винтовке имя, Чейсинг Сун. По длине и форме она несколько схожа со снайперской противонайперской винтовкой Barrett, но более научно-фантастической и имеет более крупные размеры. Ценитель узнает, что это оружие, но обычный человек посмотрит на него и подумает, что это реквизит к научно-фантастическому фильму.

К сожалению, в погоне за солнцем осталось всего несколько специальных патронов, и ни одного после их использования. Нинг Тао мог бы модернизировать снайперскую винтовку Chasing Sun и усовершенствовать пули, но, очевидно, не сегодня.

"Никто не выходит, здесь слишком холодно". Наблюдение Цзян Хао быстро пришло в исполнение, и она убрала свою снайперскую винтовку Чжанши и села на плечо.

Палатки и временные постройки в лагере были снабжены теплоизоляционными материалами, поэтому он не мог видеть погодное поле и не мог определить ситуацию в лагере по "эффекту фонаря".

"Ревущее небо, зависит от тебя". Нинг Тао сказал.

"Вас понял, папаша". Ворчащий небесный пёс зарядился вниз с холма, его скорость была чрезвычайно высокой, и исчезла в ночи с беглым взглядом.

Бай Цзин сказал: "Я думаю, что Линь Цинхуа не будет в доме Тингри, и очень вероятно, что человек, который забрал его из компании "Чёрный огонь", будет из Непала".

Цзян Хао посмотрел вверх и посмотрел на далекий Эверест вдали, и вдумчиво сказал: "Мы идем сюда через Ворота Удобства, Линь Цинхуа не может быть быстрее нас. Судя по времени, была большая вероятность того, что Ге Минг все еще был на пути к Святой Горе. Мы должны разработать тактический план, чтобы сойти с рук".

Трех женщин, кроме Цин Чжуй, Бай Цзин и Цзян Хао, нелегко спасти. Имея сотни лет опыта и мудрости, г-жа Уайт является высококвалифицированным специалистом в области обмана, мошенничества и причинения вреда людям. Цзян Хао - элитный агент из Бюро по особым поручениям, обладающий опытом и способностями на поле боя, которые недоступны обычным людям.

Конечно, не дожидаясь, пока Нин Тао скажет то, что было в его сердце, Цзян Хао добавил: "У меня есть идея, что мы можем использовать высоту Эвереста. Я поднялся наверх, чтобы найти идеальное место, чтобы установить снайперский пункт и убить важные цели противника. Если смогу, смогу и Линь Цинь Хуа бегать."

Уайт сказал: "Мы с сестрой устроим засаду у Северного Склона, один может поддержать тебя, а другой - устроить засаду". Тогда разве Линь Цинь Хуа не говорил, что только тебе позволено идти одному, и ты берёшь с собой рычащую небесную собаку, она не похожа на человека, её уши могут помочь".

Давление Нин Тао сразу немного снизилось: "Вы, ребята, придумали все, что можно придумать, так что мне нечего добавить, я просто скажу немного". Ваша безопасность - это самое главное, что бы ни случилось на моей стороне, если вы находитесь в опасности, немедленно уходите, не волнуйтесь обо мне, я сам открою дверь удобства и сбегу".

Глаза Цинь Чжуй, однако, были наполнены беспокойством: "Брат Нин, ты должен быть осторожен и сам".

В углах рта Нинг Тао появился намек на улыбку, и он кивнул.

Между четырьмя разговорами, рычащий небесный пёс вернулся на склон холма: "Старый отец, в этом лагере только два человека, в палатке, я их не вижу, но я слышал, как они разговаривали".

"Только два человека?" Нинг Тао спросил его: "О чем эти двое говорили?"

Рычащий собака, однако, покачал головой своей собаки: "Кири, я не понимаю, но это уж точно не по-английски".

Белый сказал: "Даже если люди говорят по-английски, вы не можете запомнить алфавит, вы не можете его понять".

"Гав, гав". Рычащая собака дважды лаяла на Бай Цзин.

Шепчущая снежинка вспыхнула, и голос рычащей небесной собаки пришел Нин Тао в голову: "Глупая белая змея, цветная змея".

Бай Цзин посмотрел на Нин Тао: "Что там написано?"

Нинг Тао сказал: "Говорит, да, говорит".

Бай Цзин уставился на рычащую собаку, которая, похоже, не поверила переводу Нин Тао.

Ворчащая собака остроумно избегала взгляда Бай Цзина.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, давайте придерживаться плана и заботиться о том, чтобы вы поднялись на вершину Эвереста". Затем сестра Бай и Цинь Чжоу устроили засаду возле Северного Склона, и я отправилась в лагерь с Рычащим Небесным Псом, чтобы прогуляться".

Цинь Чжуй врасплох сказал: "Брат Нин, ты не пойдешь с нами?"

Нин Тао сказал: "В такую погоду альпинистов не будет, не говоря уже о туристах, эти два человека, скорее всего, глаза одной стороны остались здесь, я должен дать им увидеть, как я иду". Я поеду в лагерь, встану у них на пути и скажу, что не обязательно заставлю человека, сопровождающего Ге Мина, сменить курс, и у тебя будет шанс спасти кого-то".

Цзян Хао подошел к Нин Тао и распахнул руки.

Нин Тао также открыл свои объятия и увлек Цзян Хао в свои объятия.

"Будь осторожен, Цинь Чжуй и я все еще ждем твоего возвращения." Цзян Хао сказал на ухо Нин Тао.

Чуг...............................

В нитке тонких голосов тело Нин Тао в мгновение ока превратилось в ледяную статую, и у него даже не было времени сказать Цзян Хао ни слова на прощание.

Цзян Хао наскребал, чтобы отпустить Нин Тао, повернул и ушел налево.

Будь осторожна", - сказала она Нин Тао, но, не переставая произносить слова на губах, она превратила Нин Тао в ледяную скульптуру.

Цин погнался за ним, обнял Нин Тао и сказал ему на ухо: "Не пытайся быть сильным, если у тебя будут несчастные случаи, я не буду жить один".

Нин Тао был так тепло тронут, что хотел разбить лед на своем теле и сказать несколько слов Цин Чжуй, но когда он увидел, что госпожа Бай тоже пришла с распростертыми объятиями, он отпустил эту мысль.

Уайт также обнял Нин Тао и с улыбкой сказал: "Ты должен мне две услуги после этого, я запишу это в свою бухгалтерскую книжку для тебя, ты должен подумать о том, как отплатить мне, когда ты будешь в порядке".

Сказав это, не имело значения, что Цинь Чжуй смотрел сбоку, она внезапно поцарапала губы и поцеловала замороженную щеку Нин Тао, а затем добавила: "Не думай неправильно, я просто целовала тебя на прощанье".

В сердце Нинг Тао был беспорядок чувств, почему у этого гоблина не было мужчины, чтобы забрать ее?

Все три женщины уже в пути.

Нинг Тао разбил лед на своем теле и горько улыбнулся: "Ревем небеса, пошли".

Ворчащий небесный пёс последовал за задницей Нинга Тао, виляя хвостом, и сказал: "Старый Отец, я вижу, что глупая белая змея соблазняет тебя".

Нин Тао сказала: "Не говори так при ней, иначе она побьет тебя, и она сестра твоей Матушки-матушки, я не могу пойти и побить ее, так что ты, наверное, будешь страдать напрасно". Кроме того, не говорите плохо о людях за их спиной в будущем, будьте хорошей собакой".

Ворчащий собачий клык подергивал шею: "Хм! Я запутанная собака".

Спускаясь с холма, Нин Тао оглянулся назад, он больше не мог видеть Цзян Хао, ни Цин Чжуй, ни Бай Цзин.

Войдя в лагерь, Нинг Тао, ведомый ревущей небесной собакой, подошел к палатке, в которой разместились два человека.

"Кто-нибудь?" Нинг Тао лаял.

"Кто это?" Кто-то изнутри ответил.

После ряда шагов, толстый занавес палатки был поднят, и тибетский средних лет появился перед Нин Тао, его крепкое тело, темное лицо, завернутые в толстые этнические одежды, с ласковой улыбкой на лице, создавая впечатление, что ему можно доверять.

Но это всего лишь иллюзия.

В глазах Нинга Тао, его предыдущее погодное поле было сильным, и он был воином непревзойденной силы.

В палатке у пруда с огнем сидел и молодой тибетский боец, который вначале был очень силен в погодных условиях. Его лицо было несколько похоже на лицо тибетца среднего возраста, смотрящего либо на отца и сына, либо на дядю.

После одного взгляда Нин Тао закончил зрение и сказал: "Мы заблудились, можем мы одолжить это место на ночь?"

"Конечно, без проблем, заходите, мой сын приготовил кастрюлю баранины, а вы приходите и едите немного, чтобы согреться." Тибетцы среднего возраста были настолько восторжены, что он полностью поднял переоборудование палатки, чтобы облегчить въезд Нинг Тао.

Сидя у костра, Гунга сказал: "Друг, твоя собака тоже может войти, на улице холодно".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Спасибо".

Ворчащая небесная собака проследила за Нин Тао в палатку, наблюдая за двумя тибетцами с осторожностью.

Средневековый тибетянин пригласил Нин Тао присесть, а затем представился: "Меня зовут Заси Дордзи, мы только что переписали этот лагерь несколько дней назад, но вдруг случилась метель, увы, даже не гость, на этот раз мы потеряем деньги".

Нинг Тао просто слушал и не говорил.

Гунга выловил кусок отбивной из железного горшка, установленного на огненном пруду, и передал его Нин Тао: "Друг, съешь кусок мяса, кстати, как тебя зовут? Как вы с собакой заблудились здесь так поздно ночью?"

Нин Тао взял отбивные из баранины, но не съел их, он уже почувствовал запах нескольких наркотиков на отбивных из баранины, но на его лице не было никакой реакции, он просто сказал слабо: "Кто я, я думаю, вы, ребята, наверное, уже знаете об этом"? И зачем спрашивать меня".

Два тибетца смотрели друг на друга, их глаза и выражения менялись.

Нин Тао снова сказал: "Кроме того, твои отбивные из баранины дозируются с лекарствами, как это заставит меня их есть?"

Есть обратное движение к рукам Засидоги и Гунги.

Нин Тао, однако, притворился, что не видит: "Вы, ребята, из биотехнологии Бытия, верно, позвольте мне задать вам вопрос, кто заставил вас положить лекарство в отбивные из баранины, Сонг Бэйчжун или Сонг Чэнпэн?"

Внезапно из рта рычащего клыкастого собаки раздался хныкающий звук.

Шепчущая снежинка вспыхнула, и голос рычащей небесной собаки пришел в голову Нин Тао: "Старый отец, кто-то идет снаружи".

Нин Тао слегка кивнул головой, но глаза не оставили двух тибетцев: "Два, на этот вопрос трудно ответить?".

"Господин Сон попросил нас поздороваться с вами!" Гунга внезапно вытащил тибетский меч из-за талии, и одним щелчком запястья клинок пронзил сердце Нин Тао.

Мямлить!

Внезапно снаружи палатки раздался жуткий голос.

Занавес из ткани палатки внезапно дрожал, и сильный ци прорезал толстый занавес и прилетел в тот самый момент.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0437: Подчиненный союзник**

ГЛАВА 0437: Повелительница Элли Ка-чау!

Вспыхнула кровь и рука упала на землю.

Однако не рука Нинг Тао и не собачьи лапы рычащей небесной собаки, а рука Гунги, державшей спрятанный меч.

"Ах..." плакал Ганга, сжимая левой рукой запястье правой руки, пытаясь остановить кровотечение, но он не мог остановить кровотечение.

Засидоги внезапно перевернулся и подполз, бросил спрятанный нож, который он только что вытащил на землю, и с трепетом упал на колени.

Нинг Тао переместил свой взгляд на занавес палатки, который был разрезан пополам сильным ци, и, протянув руку и погладив голову рычащей небесной собаки, не позволил ей безрассудно двигаться.

Женщина вошла в палатку, держа за руку старика с белыми волосами, женская рука держала кристально чистую пещеру-цзяо, а рука старика несла древнюю, ароматную эрху.

Сунь Пинчуань и Сунь Ланьсян здесь.

Гунга даже не смог позаботиться о сломанной руке и упал на колени в трепете. Он и его отец держали головы опущенными, не смея смотреть на Сунь Пинчуань и Сунь Ланьсян, и их ноги, стоящие на коленях, явно тряслись.

Что касается этого, тибетские отец и сын были достаточно сильны, чтобы занять свое место в современных боевых искусствах. Особенно молодой Гунга, который прекрасно способен сокрушить так называемых суперзвезд кунг-фу, если продолжит развиваться в киноиндустрии. Но теперь они стояли на коленях перед Солнцем Пинчуанем и Солнцем Ланьсяном, как будто мышь увидела кошку, дрожащую!

"Доктор Нинг, вы пришли так быстро, что мы думали, что опередили вас, но не ожидали, что вы уже здесь." Сунь Пинчуань открыл рот и заговорил.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Значит, вы, ребята, вырыли мне здесь яму? Так вот в чем заключается сотрудничество?"

Лицо Сунь Пинчуаня двигалось в направлении Засидоги и Гунга, его глаза уже слепые, но выдают взгляд ярости.

Сунь Ланьсян сказал: "Доктор Нин, на пару слов от тебя, я могу убить их сейчас".

Лицо Засидоги и Гунги внезапно оказалось в состоянии шока, а ноги дрожали еще сильнее. Теперь, пока Нинг Тао говорит слово "хороший" может убить их и отца, и сына, они здесь, чтобы убить Нинг Тао, будет ли Нинг Тао все еще умолять о них?

Нин Тао сказал в мягком тоне: "Забудь, они тоже под чьим-то командованием, их используют как стрелков, зачем их убивать?". Он посмотрел на Засидоги и Гунгу, которые еще стояли на коленях, и снова сказал: "Иди".

Углы рта Сунь Пинчуана слегка подергались, но он ничего не сказал.

Как будто помилованные, Захидоги и Гунга оторвались от земли и направились к выходу.

"Подожди". Нинг Тао позвонил.

Засидоги и Гунга на мгновение прихрамывали ноги, чувствуя, как одна нога снова входит в ворота призрака.

Нинг Тао сказал: "Твоя рука".

Гунга только тогда отреагировал, но он не осмелился отпустить левую руку, чтобы поднять упавшую на землю правую.

Засидоги отступил и поднял сломанную руку, которая упала в данный момент, посмотрел на Нин Тао и сказал: "Спасибо".

Нин Тао сказал: "Возвращайся и скажи Сонг Чэнпэн, что то, что случилось в прошлый раз, еще не закончено, и я тоже поставлю его на учет".

Засидоги и Гунга не осмелились говорить и быстро покинули палатку.

Хотя они не сказали, кто их инструктировал, уже было очевидно, кто их инструктировал в ответ на это.

Но как только Засидоги и Гунга подошли к двери палатки, и Засидоги протянул руку, чтобы перетянуть занавес, Сунь Пинчуань внезапно поднял тянуть Эрху.

Мямлить!

Кольцо струн Эрху.

Два сильных ци в форме полумесяца внезапно выстрелил из двух струн ху, едва почувствовав полминутной задержки, и мгновенно прорвался сквозь тела Засидоги и Гунга в мгновение ока. Тела двух мужчин на мгновение замерли и упали на землю, только после того, как они упали на землю, их тела раскололись, Гефе раскололась пополам!

Что было ужасно, так это то, что эти два сильных qi не остановились, а вместо этого разделили палатку, расколов две глубокие трещины в земле!

Запах крови проник в палатку.

Рычащий Небесный Пес сверкал на Сунь Ланьсян и Сунь Пинчуань яростным блеском в глазах собаки.

Нинг Тао погладил голову рычащего Небесного Пса, медленно говоря: "Что это с вами, ребята? Демонстрируешь мне?"

Сунь Пинчуань сказал: "Доктор Нин, не поймите меня неправильно". Эти двое осмелились убить тебя, и они заслуживают смерти. Ты их не убиваешь, это твоя доброта, но мы их не щадим. Это не просто демонстрация против вас, наоборот, это выражение нашей искренности в сотрудничестве".

Легкая улыбка появилась из угла рта Нин Тао: "Будучи способной так безупречно и блестяще говорить о Черном, если бы я сказала, что вы, ребята, не искренни, то вместо этого она была бы моей".

Сунь Ланьсян посмотрел на Нин Тао: "Расскажи нам о своем плане".

Нин Тао сказал: "Линь Цинхуа попросил меня встретиться с ним завтра вечером на северном склоне Священной горы, я дал ему то, что он хотел, и он отпустил моего друга. Я пришел не сюда. Мой план - посидеть немного дольше и пробиться к северному склону Святой Горы".

"Ты отдаешь Дэн Клык Лин Цин Хуа?" Голос Сунь Лансяна был ледяным.

Нинг Тао посмотрел на нее: "Что еще мне делать?"

Сунь Ланьсян сказал: "Если вы скомпрометировали этот раз, то они сделают это снова в следующий раз, и больше сделают в будущем".

Холодная улыбка появилась из угла рта Нин Тао: "Не будет следующего раза, кто бы ни угрожал моему другу, моей семье, я лишу его жизни". Я заказал пакет мести для Blackfire, и после спасения моего друга, я ликвидирую его вместе с Blackfire. Я здесь, чтобы предупредить и тебя, все что угодно приходит на меня, и если это ударит по моим друзьям и семье, я сделаю для тебя портной пакет мести и найду тебе дорогу к двери с книгами".

"Ха!" Солнце Пинчуань хрюкнул холодно: "На протяжении сотен лет, вы первый человек, который осмелился сказать такие вещи передо мной. Молодежь, не будь слишком свирепым, люди иногда должны знать время. Я видел слишком много таких молодых гениев, как ты, но они все мертвы".

Сунь Ланьсян поднял в руке пещерную флейту, и вырезанная из белого нефрита пещерная флейта сразу же высвободила странное духовное энергетическое поле. Это психическое энергетическое поле было похоже на болото, которое замедляло поток всего воздуха.

Два мужских инструмента, пещерные сяо, как грязевая лужа, делают один вялым, а струна хю "эрху" вытягивает энергию, чтобы прорезать золото и нефрит, идеально подходят друг другу. Скольким людям в мире может сойти с рук убийство этих двоих?

Но тот, кто сидел здесь, был Нин Тао, и духовное энергетическое поле, высвобождаемое пещерой Сяо, было обернуто вокруг него прядями, связывая его, как веревку, но не было ни малейшего ощущения напряжения на его лице, все еще настолько спокойно, что не было ни одного колебания.

"Ты взял с собой формулу Дэна "Поиск предков"?" спросил Сунь Пинчуань, его голос низкий с шокирующей силой.

Нинг Тао сказал: "Принеси его, он за мой счет, хочешь, я покажу его тебе"?

Мерцание волнения вспыхнуло в глазах двоих, и болотное духовное энергетическое поле в палатке также усилилось в это мгновение!

"Вы, ребята, здесь проходите медосмотр, верно?" Нин Тао безвременно сказал: "Вы, ребята, побежали ко мне, сказав, что собираетесь заключить со мной союз и помочь мне разобраться с культивируемыми силами на Западе, но оказалось, что вы просто пытались схватить Дан Фанга перед императором Николасом Кангом".

Губы Сунь Пинчуана шевельнулись, но ничего не было сказано. Похоже, что он сейчас на заборе по поводу того, стоит ли это делать.

С другой стороны, Сунь Ланьсян прыгал вперёд, смотрел на Нин Тао, как на рыбу на наковальне.

Атмосфера в палатке внезапно напряглась.

Нинг Тао внезапно скандировал низким голосом: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу Великий Звук Дао".

Чёрт!

Божественные часы ударили, и "застой", что тело и сознание Нинг Тао пострадали мгновенно рассеялись. Каждый слог Священного Писания, скандированный изо рта, нес ману, как будто прилив омывал, а духовное энергетическое поле в шатре омывалось в одно мгновение, не оставляя при этом и зерна духовного энергетического фактора!

Sun Pingchuan и Sun Lanxiang были ошеломлены.

Нин Тао сказал слабо: "В северной столице вокруг меня есть несколько помощников, так что не смейте торопиться. Поэтому вы пришли поговорить о союзе со мной, чтобы сразиться со мной против культивационных сил Запада. На самом деле, твой план состоит в том, чтобы подождать, пока мы с Чёрной Огненной Компанией сразимся и проиграем, а затем вернуться с богомолом, чтобы поймать жёлтую птицу, верно? Но только сейчас, как только вы услышали, что я сказал, что Дэн Фэнг со мной и только одна собака со мной, вы не могли устоять перед попыткой ограбить меня, так что вы были настолько уверены, что можете прикончить меня?"

Верхняя часть туловища Сунь Ланьсян слегка наклонилась, и ее рука, держащая пещеру-цзяо, была заметно подтянута.

Сунь Пинчуань кашлянул, и рука Сунь Лансяна снова ослабла.

"Доктор Нинг, вы слишком остро реагируете, как мы могли это сделать? Мы, земледельцы, проповедуем слово веры, и до тех пор, пока мы не оттолкнем западные земледельческие силы, мы остаемся союзниками". Сунь Пинчуань сказал.

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я просто еще раз вам поверю, ребята, скажите мне, как вы собираетесь помочь мне в борьбе против западных культивационных сил?"

Сунь Ланьсян сказал: "Следуй за тобой и защищай".

Лоб Нин Тао слегка бороздил: "Линь Цинхуа отпустил меня только одного, он сказал, что отрубит голову моему другу, если привезет еще одного человека, вы, ребята, следуйте за мной и защитите меня, это не убьет моего друга"?

У Сунь Ланьсян не было ни малейшего выражения на ее лице: "Мы заботимся только о тебе, а не о твоих друзьях". Жизнь прозаичного человека тоже не должна восприниматься слишком серьезно".

В этот момент рычащий собака заметно напрягся, и из его рта внезапно раздался хныкающий звук.

Шепчущие снежинки роились.

Голос рычащего небесного пса пришел в голову Нин Тао: "Старый отец, снова есть люди, много людей, мы окружены".

Нин Тао бледно кивнул головой, указывая, что слышал это, но на поверхности, он спокойно сказал: "Какая у вас защита, ребята, очевидно, вы не позволяете мне иметь дело с Лин Цинхуа".

Сунь Ланьсян холодно сказал: "Ты ничего не можешь сделать, если хочешь так думать, а нам все равно". В любом случае, ты поедешь на Северный Склон, и нам придется поехать с тобой."

"Ребята, вы что, собираетесь меня съесть?" Угол рта Нинг Тао нес на себе намек на улыбку, совсем не злую.

Сунь Пинчуан сказал: "Доктор Нинг, не поймите меня неправильно, мы просто пытаемся защитить вас".

"Я не могу позволить себе такую защиту, эти двое играют медленно, я пойду первым." Сказав это, Нинг Тао встал и подошел к двери палатки.

Сунь Пинчуан холодно сказал: "Доктор Нинг, вы правда думаете, что сможете ходить?"

Нинг Тао внезапно повернулся, уже имея в руках лишнюю баржу.

Бах!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0438 Глава 1882 Старая кровь.**

0438 Глава 1882 Старая Кровь Звонил выстрел.

Изысканная пуля, выстреленная из дула пистолета с небольшим чувством задержки во времени, и в момент звука пистолета, легальное оружие Erhu в руке Sun Pingchuan взорвалась и налетели осколки!

В момент, когда орудие Эрху Дхармы разбилось, Сунь Пинчуань уклонился, и это был тот самый уловка, который послал пулю, падая бедро и летая над землёй, ударился о землю. Земля на мгновение потрясла, звука взрыва не было, но появилась спиральная яма размером с тазобедренную зону!

На лице Сунь Пинчуана не было ни малейшего намека на кровь, и на его лбу вспыхнул холодный пот. Если бы не тот факт, что его волшебное оружие Эрху стояло на пути, и он снова уклонился, боюсь, что его нижняя часть тела исчезла бы!

"Не смейте..." Сунь Ланьсян издала гневный рев, и как только пещерный член в ее руке был поднят, она сжала губы вместе и собиралась открыть его.

Однако, не дожидаясь минет, почерневшее дуло было направлено на ее голову.

Нинг Тао сказал: "Ты дуешь, ты дуешь, ты дуешь быстро, я думаю, звук твоего минета должен быть чудесным".

У Сунь Ланьсяна во рту перехватило дыхание ауры, но как она могла взорвать его перед лицом изысканного баржевого пистолета Нинг Тао? Слова Нин Тао были окрашены сарказмом и оскорблением, но она могла только медленно проглотить эту ауру.

Дуйте, конечно, по горизонтали, вертикали или даже вверх дном.

Тем не менее, все, что Нин Тао нужно было сделать, это пошевелить пальцами, и дыня в голове взорвется, как арбуз, падающий с высоты!

Вот и результат.

Сунь Ланьсян и Сунь Пинчуань взбесились и полдня истекали кровью, Нин Тао сделал только одну вещь, и это было, чтобы вытащить свой пистолет и трахнуть!

Не то, чтобы мы делали телешоу, так где реплики, чтобы рассказать?

Звук поспешных шагов доносился со всех сторон снаружи палатки, и место было окружено.

Нин Тао, однако, как будто не слышал движений снаружи, все еще имел тот циничный тон: "Хочешь убить меня? Если я настолько хорош в убийстве, будет ли твоя очередь? Не думайте, что я в хорошем настроении, я боюсь себя, когда я разожгу огонь, попробуем?"

Лицо Сунь Пинчуана было синим и красным, и он был явно в ярости, но он не посмел пошевелиться. Он был намного выше Нинг Тао, но выстрел Нинг Тао раздавил его законное оружие Erhu, который был близко под рукой, он не мог быть быстрее пули.

Сунь Ланьсян холодно сказал: "Фамильное Нинь, мы пришли помочь тебе из доброй воли, как ты смеешь так поступать с нами"?

"У тебя с собой телефон?" Нинг Тао спросил риторически.

Сунь Ланьсян слегка замерзла, она, очевидно, не понимала, как прыгает разум Нин Тао, как он внезапно перепрыгнул на телефон?

"Не включено, да?" Нинг Тао сказал: "Рев на небесах, одолжи этой девушке Сун на время свой мобильник".

Ворчащий собака склонился и честно попытался вытащить телефон из джинсовой куртки.

Сунь Ланьсян сдержала гнев в сердце и сказала: "Зачем мне нужен мобильный телефон?".

Нинг Тао сказал: "Позвони в полицию, я сделал это с тобой, я зашёл так далеко, ты не позвонишь в полицию?"

Сунь Ланьсян была настолько возмущена, что чуть не выплюнула рот, полный старой крови 1882 года.

Рычащий собака больше не вытаскивает свой мобильник, его собачий мозг понял, что папаша перетасовывает девчонку Солнца, а не просит его одолжить ей мобильник. Но на самом деле, он не был бы счастлив одолжить свой телефон Сунь Ланьсяну.

Сунь Пинчуань наконец-то немного успокоился: "Доктор Нин, как вы думаете, вы все еще можете уехать отсюда и отправиться на Северный Склон, чтобы торговать с Линь Цинхуа? Вы окружены".

Слова упали, и палатка внезапно развалилась на части во всех направлениях и была поднята.

Десятки пистолетов были направлены на Нин Тао в унисон, и было также несколько с холодным оружием, но те немногие были не обычные люди, они были культиваторами.

Это все еще ловушка.

Николас Конти послал Линь Цинхуа, и даже послал элитных наемников компании Blackfire, чтобы атаковать Солнечный Сиротский приют, с таким большим шагом, будет ли таинственная сила Восточной Культивирования за Биотехнологическая компания Бытие все еще молчать и ничего не делать?

Если Нин Тао хотел спасти Ge Ming, то первое препятствие, с которым он столкнулся, на самом деле не Линь Цинхуа, ни люди компании "Черный огонь", а Силы Культивирования за Биотехнологией Генезиса.

"Брось пистолет и дай мне весь дан куанг в твоей руке, и я обещаю тебе, что никто не причинит тебе вреда, и ты сможешь уйти отсюда живым и стать твоим врачом по выращиванию, не лучше ли будет жить быстрее?" Сунь Пинчуань начал атаковать сердце.

"Ну и пошёл ты!" Ворчащий рот Скайхаунда внезапно взлетел с проклятиями: "Имейте мужество позволить вашим людям пристрелить старика!"

Вид большой группы стрелков, в том числе Сунь Пинчуань и Сунь Ланьсян, сошлись на рычащей небесной собаке.

Даже в мире культивирования собака, которая умеет говорить и проклинать, - это привлекательное присутствие.

Но этот взгляд, изысканная баржа в руке Нин Тао внезапно вытянулась вперед, на фоне возвышающейся груди Сунь Лансяна, где не было мышц, холодный ствол ружья внезапно затонул.

Не только уловка рычащего собаки смогла отвлечь внимание, но и, что более важно, скорость удара кошачьей лапы. Когтевой кулак Cat's Claw Fist - это самая ранняя форма культивации, практиковавшаяся в Нинг Тао, скорость которой не сравнима со скоростью обычных культиваторов.

Возможно, кто-то мог обогнать удар кошачьими когтями Нинг Тао, но Сунь Ланьсян явно не смог достичь этого уровня. К тому времени, как она почувствовала движение Нинг Тао и собиралась уклониться, рафинирующее баржевое ружье в его руке уже попало ей в грудь и затонуло.

Что касается мощности Утончённого Баржевого Пистолета, то она была полностью убеждена, что как только правый указательный палец Нинг Тао пошевелится, её верхняя часть тела исчезнет!

Его левая рука также обвела снежную шею Сунь Лансяна, а изысканное баржевое ружье в его руке также опиралось на голову Сунь Лансяна.

"Я убью тебя!" Сунь Ланьсян рычал от стыда.

Но как только ее слова упали, Нин Тао хлопнул одним коленом в бедро: "Если вы посмеете хихикать еще раз, я убью вас немедленно!"

Этот удар по колену не потребовал большой силы, но бедра Сунь Ланьсян надолго покачались, и именно в этом покачивании у неё даже было сердце, чтобы умереть.

"Отпустите ее!" Сунь Пинчуань был в ярости, думал, что это будет легкая операция, но не ожидал, что не только не схватил Дан Фан, чтобы прикончить Нин Тао, но и потерял спутника жизни Эрху, и теперь даже внучка находится в заложниках у Нин Тао!

Нинг Тао оглянулся вокруг и вдруг громким голосом сказал: "У меня есть Дан Клык, подойди и возьми его! Ты все еще пытаешься лишить меня формулы? Говорю тебе, нет никаких дверей! Я ухожу, и если кто-нибудь из вас пошевелится, я убью ее немедленно!"

Никто больше не заметил, но он видел несколько "фонарей" в его глазах. Он не должен был догадываться, в силу цвета лица и оснащения этих людей, он мог сказать, что они были разведчиками из компании Blackfire. Его целью прийти в домен Jindai было донести до людей из компании Black Fire Company послание о том, что он пришел на встречу один, и настало время.

Сунь Пинчуань также посмотрел на открытие, хотя он не мог видеть никакого "фонаря", но также угадал что-то из внезапной странной реакции Нин Тао, он последовал и сказал: "Нин Тао, отпусти мою внучку, я отпущу тебя". Обещаю, я притворюсь, что ничего не случилось. Это все мертвецы, которых я в одиночку обучил, чтобы помочь тебе вернуть друзей".

Нин Тао хладнокровно засмеялся: "Ты действительно щедрый, но ты действительно думаешь, что ты фигура, чье лицо больше неба, ты и твоя внучка сначала пытались ограбить меня от моего тан-куба, а потом просто пытались убить меня, вы оба сделали это, ты все еще ждешь, что я отпущу твою внучку, и все еще будешь благодарен тебе, а потом уйдешь с терпением?".

Сунь Пинчуань холодно сказал: "Тогда чего ты хочешь!"

Нин Тао сказала: "Все просто, твоя внучка должна пойти со мной, ты и твои люди должны пойти с одним, и я снесу ей голову одним выстрелом".

Сунь Пинчуань зарычал: "Ты смеешь!"

Нин Тао внезапно хлопнул рукояткой пистолета по голове Сунь Лансяна, и глухим глухим звуком голова Сунь Лансяна внезапно раскололась, и кровь вытекла наружу!

Бах!

Мертвый солдат воспользовался случаем и нажал на курок, как Нин Тао хлопнул рукояткой своего пистолета по голове Сунь Ланьсяна.

Пуля вылетела и попала Нин Тао в затылок.

Однако голова Нинг Тао была покрыта капюшоном Небесного Сокровища. Выглядит так, будто оно должно держаться подальше от ветра и снега, но на самом деле оно должно держаться подальше от таких холодных пушек.

Пуля упала на землю и поменяла форму, но голова Нинга Тао не вырвала ни капли крови. Не говори, что это рана, даже капюшон Тьен По не сломал нити!

И именно в этот момент Утончённая Баржа вернулась в голову Солнцу Лансяну почти в ничтожно малом количестве.

Рычащий прыгун внезапно прыгнул и укусил за маленькую руку мертвого солдата в правую руку.

Ка-чау!

Кровь взлетела, а у мертвеца, выстрелившего, откусили заживо его маленькую правую руку!

"А" плакал покойник, который стрелял.

Ничего себе!

Не менее десяти пистолетов были нацелены на рычащего клыкастого клыкача.

Нинг Тао зарычал: "Я убью любого, кто осмелится переехать!"

"Не двигайся!" Sun Pingchuan также кричал, как он смеет двигаться, когда его внучка все еще была в руках Нин Тао!

Нин Тао холодно сказал: "Сунь Пинчуань, предупреждаю тебя в последний раз, ты и твои люди не следуют, я убью твою внучку, как только кто-нибудь поднимется на один шаг, я сделаю то, что говорю".

Сунь Пинчуань гневно сказал: "Как ты смеешь делать такую вещь, как держать женщину в заложниках, ты не боишься общественного гнева и стыда даосов в мире культивирования"?

Нин Тао хладнокровно засмеялся: "Ты устроил здесь ловушку не только для того, чтобы ограбить Дан Фан, но и для того, чтобы убить меня, а теперь называешь меня бесстыдной? Ну, я буду настолько бесстыдной, чего ты хочешь?"

Нин Тао продолжил: "Также, если ты хочешь, чтобы твоя внучка жила, иди и принеси мне Дэн Клык из компании Genesis Biotechnology Company для замены, или ты можешь подготовиться к тому, чтобы забрать тело своей внучки".

Легкие Сунь Пинчуана вот-вот взорвутся от злости, и он указал на Нин Тао и отругался: "Ты, ты просто бесстыжий!".

"Фу!" Рычащая собачья ссора: "Бесстыжая твоя мать! Хочешь телефон, чтобы позвонить в полицию? Я одолжу его тебе, старый дурак!"

У собаки есть сила!

Однако, Сунь Пинчуань мог только выдержать.

Нин Тао держал Сунь Ланьсяна в заложниках и ушел, некоторые культиваторы с холодным оружием хотели двигаться, но Сунь Пинчуань поднял руку, чтобы остановить его. Просто от выстрела Нин Тао повернулся в палатке и выстрелил в него, у него не было ни малейшего сомнения, что он и его люди действительно пойдут за ним, даже если это был всего лишь один шаг, Нин Тао будет избивать свою внучку в кучу сломанной плоти одним выстрелом!

Пройдя дюжину шагов, Нин Тао стучал зубами и улыбался: "Сунь Пинчуань, помни, что я сказал, если хочешь, чтобы твоя внучка жила, возьми взамен Дан Фан".

Глаза Сунь Пинчуана пугающе холодные.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0439: Нападение**

0439 ГЛАВА 1: Ветер охватил склон холма снежинками, и щели камней издали хныкающий звук, словно в скорби о праведнице, попавшей в руки бесстыдной и плачущей с разбитым сердцем.

"Слезь с меня, если посмеешь, и у нас будет честный бой!" Сунь Ланьсян гневно ревел.

Бряк!

Нин Тао хлопнул одним коленом в задницу Сунь Ланьсяна, эта сила ее совсем не жалела.

Сунь Ланьсян был в ярости от стыда: "Я убью тебя!"

Нинг Тао бороздил брови: "Ты не можешь просто помолчать?"

Сунь Ланьсян отругала: "Отпустите меня! Ты подонок!"

Нинг Тао остановился в своих треках и оглянулся на рычащую собаку: "Рычащая собака, за ней кто-нибудь следит?".

"Нет, я наблюдал за всем вокруг", - сказал рычащий Тенгу.

Нинг Тао сказал: "Продолжай слушать и дай мне знать, если что-то случится".

"Вас понял, папаша". Ворчание собачьих ушей слегка подняло и подернуло. Это был био-радар, который Нинг Тао принес.

Нин Тао прижал усовершенствованную баржу к затылку Сунь Лансяна и отпустил ее шею левой рукой, но после этого быстро оттолкнул ее от талии Сунь Лансяна в пещеру с легальным оружием Цзяо.

Сунь Ланьсян гневно сказал: "Отдай его мне!"

Нин Тао сделал два шага назад и правой рукой наставил пистолет на Сунь Ланьсяна, но левой рукой протянул пещерный петух к губам, а затем перехватил дыхание и взорвался.

Вууууу................................

Не было такого застойного духовного энергетического поля, и тем более сильного ци, прорезающего золото и нефрит. Сердце Нинга Тао было немного подавлено, он все еще не мог нормально использовать магическое оружие обычного культиватора. Юридический инструмент Сунь Ланьсяна, Дунсяо, безусловно, был очень мощным, но в его руках это мог быть только обычный музыкальный инструмент, и он не мог на нем играть.

Нин Тао открыл маленькую аптечку и захотел поместить в нее пещеру Сяо, но обнаружил, что она длиннее и вообще не вписывается в нее. Он просто выбросил волшебную пещерную флейту, а в момент, когда он ее выбросил, вытащил Клинок Затмения и порезал волшебную пещерную флейту.

"Не надо..." - закричала Сунь Ланьсян и нагло набросилась на нее, чтобы схватиться за ее законное оружие - пещеру-цзяо.

Тем не менее, ее скорость была просто не так быстро, как Нин Тао, не говоря уже о том, что Нин Тао все еще был уточнения баржа пистолет в руке, которая всегда угрожала ей, заставляя ее бросить в полотенце.

Ка-чау!

Оружейный пещерный член был разделен на две части и упал на землю.

Сунь Ланьсян трепетал и сел на землю, отчаянно нуждаясь в слезах. В наши дни, если у культиватора есть волшебное оружие, оно действительно так же ценно, как и вторая жизнь. Она была с ней более двухсот лет и была на теле каждый день, даже спала на подушке ночью, что было равносильно тому, чтобы быть ее партнером.

Нин Тао, однако, совсем не заботился о болезненных ощущениях Сунь Ланьсяна, так как он медленно взял два кусочка пещерного сяо и положил их в маленькую коробку с лекарствами. Для него, нетронутый тип заклинаний, тип с оригинальной маркировкой маны владельца был малозначителен, вместо этого, именно этот нарушенный тип заклинаний имел ценность. Его разум уже зарисовывал будущее этих двух кусков Оружия Дхармы Дунсяо, ремонтируя их гнилой и сломанной кастрюлей и рафинируя их кастрюлей Мэй Сян, чтобы отдать Цинь Чжуй.

Назначенная наложница не может сломать вентилятор одной рукой, а флейту - другой, вот что потрясающе. Я просто не знаю, может ли Цинь Чжуй дунуть, но если нет, он может научиться. Девушки обладают врожденным чувством владения инструментом, как минет, и его легко освоить.

"Что еще ты можешь предложить, кроме как угрожать мне пистолетом?" Глаза Сунь Ланьсян были ужасно холодными, и она, казалось, превратила свое горе в силу.

Нинг Тао вытащил веревку для сбора лекарств из маленького сундучка.

Сунь Ланьсян холодно ворчал: "Думаешь, сможешь связать меня этой сломанной веревкой? Я вижу тебя насквозь, ты просто подонок, трус, трус. Не смей опускать пистолет и сражаться со мной, покорно!"

Нинг Тао не ответил ей.

Сунь Ланьсян посмотрел на Нин Тао с презрительным взглядом и чихнул: "Не смей". Хм, ты не мужчина, у тебя нет мужества, ты боишься даже такой женщины, как я, ты трус!"

Нинг Тао ничего не сказал, но вскочил рычащий небесный пёс: "Ты глупая женщина, попробуй другое слово! Я укушу тебя до смерти!"

Нинг Тао сказал: "Рев на небесах, делай свою работу". Чему не научишься, научишься проклинать, будешь праведной и культивированной собакой".

"О". Рычащий собака ответил и перестал проклинать.

"Пффф!" Сунь Ланьсян плюнул в сторону Нин Тао и насмехнулся: "Собака хотя бы осмелится вернуть услугу, ты даже не осмелишься вернуть услугу, ты хуже собаки"!

Нин Тао смеялся: "Разве ты не хочешь использовать метод возбуждения, чтобы заставить меня опустить пистолет и сразиться с тобой, а потом покорить меня или прикончить меня? Вот чего я не понимаю, откуда у тебя такая уверенность?"

Глаза Сунь Ланьсяна были агрессивными: "Смеешь ли ты?"

Нин Тао пожал плечами: "Ну, изначально я не хотел бить женщину, но так как вы неоднократно и настоятельно просили об этом, я подыграю вам". Но у меня есть одно условие, если вы проиграете, вы должны сказать мне, кто является мастером, стоящим за Биотехнологией Бытия".

Сунь Ланьсян молчал, казалось бы, колебался, чтобы принять это предложение.

Нин Тао сказал: "Я держу пистолет, ты хочешь, чтобы я положил его и устроил с тобой честную дуэль, я даю тебе эту справедливость, но ты даже не ответишь на такой простой вопрос, кто я такой, чтобы исполнить твое желание?".

"Хорошо!" Сунь Ланьсян холодно сказал: "Я обещаю тебе, у тебя все равно не будет шанса услышать это".

Нинг Тао слегка хрюкнул, когда поместил усовершенствованный пистолет баржи в маленький сундук с лекарствами, а затем закрыл крышку.

Как раз в тот момент, когда крышка маленькой аптечки была закрыта, Сунь Ланьсян внезапно набросился на Нин Тао, человек все еще был в воздухе, и с поворотом стройной талии, длинная нога прокачала в сторону шеи Нин Тао со звуком разрывистого воздуха.

Такая красивая хлыстовая нога, что не многие в современном мире могут ее выгнать.

Нападение на затылок, как только вы нанесете удар, явно направлено на убийство.

С таким сильным ударом Нин Тао даже ни на минуту не удосужилась уклониться, встретив кнутом ногу Сунь Ланьсян и ударив кулаком в конец своей длинной ноги.

Каждый берёт торт.

Бряк!

Тело Нинга Тао было подернуто ножкой кнута и сильно разбито о землю.

Сунь Ланьсян также был перехвачен с воздуха кулаком Нин Тао и упал на землю. В следующую секунду она отскакивала от земли в неестественном положении стоя. Ее ноги были плотно закрыты вместе, и она склонилась к талии, не имея возможности стоять прямо. Ее лицо также было полно покраснения от стыда и негодования, и эти глаза ненавидели резать Нинг Тао на тысячу порезов! Где-то, к чему не прикасались сотни лет, и этот беззастенчивый человек пробил в этом месте пулю!

Но как раз в это время Нин Тао тоже встал с земли, движение было похоже на уличный танец, изначально лежащий на земле, с грохотом, прямо вверх.

Сунь Ланьсян глаза вспыхнули со вспышкой удивления, она очень хорошо знала силу ее ноги хлыста, она практиковала ногу с династии Цин, нога собрала сотни лет власти, и нога только сейчас, не говоря уже о шее Нин Тао, даже твердый цемент электрический полюс, должны быть сломаны! Тем не менее, Нин Тао все еще стоял перед ней с улыбкой в углу ее рта, что заставляло ее чувствовать себя больной.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Это все, что ты можешь предложить, чтобы убить меня"?

"А!" Сунь Ланьсян издал рев и пошевелил ногами, оставив в пустоте быстро движущуюся тень, и в мгновение ока оказался перед Нин Тао, без паузы, и атаковал Нин Тао кулаками и ногами.

Бах, бах, бах!

Звук ударов кулаков и ног, стучащих плотью, продолжался и продолжался, это было похоже на барабанную дробь.

Нин Тао упал на восток под кулаками и ногами Сунь Ланьсяна, как мешок с песком в боксерском спортзале, как инверсия для людей, чтобы выпустить воздух, будучи избитым и неспособным драться.

Бах, бах, бах...............................

"Иди к черту!" После серии "Истинных кулаков культивирования" правая нога Сунь Лансяна пронзила дыхание ветра в пустоту, неся в себе мощную и несравненную духовную силу, и жестоко ударила ногой по месту между ног Нин Тао, сзади вперёд, снизу вверх.

Бряк!

Глухой звук.

Тело Нинга Тао было поднято более чем на метр в высоту, отставая на секунду, прежде чем он вернулся на землю, его ноги стояли на конце, рябь. Потом в углу его рта появилась странная улыбка: "Давненько мне не было так удобно, так комфортно".

Сунь Ланьсян был ошеломлен при виде. Только что она дико побила Нин Тао не менее двух минут, количество кулаков, ударивших Нин Тао не менее ста раз, пара ударов Нин Тао также не менее пятидесяти или шестидесяти раз, но в обмен на такой результат, и только из уст Нин Тао прохладные слова.

На самом деле это было не совсем крутое слово, Нин Тао было очень удобно. Чем сильнее он становился, тем меньше людей могли его побить, и чем сильнее он был, тем больше диких побоев Сунь Лансяна только что было для него, несомненно, хорошей возможностью попрактиковаться, принимая его случайно, и он действительно чувствовал себя так же комфортно, как и массаж.

Нинг Тао пошевелил плечами и сжал кости пальцев: "Теперь моя очередь".

Слова упали, и он внезапно набросился на Сунь Ланьсян, подергивая кулак к ее щеке.

Сунь Ланьсян подняла руку, чтобы заблокировать блок, но прежде чем она успела закончить блок, кулак Нин Тао уже разбился о ее лицо. Он не был особенно тяжелым, но он поразил ее золотыми звездами в оба глаза!

Как можно заблокировать скорость кошачьего кулака, если он хочет?

Бах, бах, бах...............................

Через две минуты Нинг Тао отступил.

Сунь Ланьсян стоял напротив Нин Тао и гневно смотрел на него. Через секунду она вздрогнула и упала на землю. Ее лицо уже не было красивым и ясным, два глаза панды, сломанный нос, кровь из носа, опухшие губы, похожие на сосиски, и лицо, которое стало намного больше, масса зеленого и фиолетового цвета. Там, где ты можешь это видеть, и там, где ты не можешь это видеть, не лучше. Затем Нин Тао дал ей "очищение костного мозга" кулаком, и на его теле не было места, где его не били.

Нин Тао поднял веревку с земли, затем пошел по направлению к Солнцу Ланьсяну: "Пришло время тебе выполнить свое обещание и сказать мне, кто именно является мастером, стоящим за компанией "Биотехнологии Бытия"".

Сунь Ланьсян подползла от земли с поднятыми обеими руками и с ушибленным носом столкнулась с Нин Тао, затем открыла рот: "Пффф"!

"Я знал, что женщинам нельзя доверять". Пожав руку, лекарственная веревка вылетела, как змея, и в мгновение ока Сунь Ланьсян был связан.

"Отпусти меня!" Сунь Ланьсян рычал.

Когда Нин Тао продвинулся вперед, тело Сунь Ланьсяна внезапно потеряло равновесие и врезалось головой в его руки. Он протянул руку, чтобы подержать ухо Сунь Ланьсяна и холодно сказал: "Не волнуйся, ничего страшного, если ты не скажешь мне, у меня есть много способов, чтобы ты мог высказаться".

"Имейте мужество убить меня!"

"Я даже обменял тебя на Дэн-куба, зачем мне убивать тебя? Я должен забрать тебя." Нин Тао открыл маленький ящик с лекарствами и вытащил обычную палочку с нарисованным на ней кровавым замком.

"Ты везешь меня на Северный Склон"? Разве ты не говорил, что Линь Цинь Хуа отпустил тебя только одного?"

"Когда я говорил, что отвезу тебя на Северный Склон?" Нинг Тао сказал.

Дверь удобства открылась, черная, как чернила, но вокруг как будто пламя сгорело, а пламя, окрашенное в кровавый цвет, осталось.

Нин Тао одним пинком надрал задницу Сунь Ланьсяну, а Сунь Ланьсян выпустил крик и затонул головой в удобную дверь.

Если клиника Sky Clinic используется как тюрьма, то это, несомненно, лучшая тюрьма в мире.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0440: Холодное сердце**

Глава 0440 Холодное сердце Ветер и снег остановились, и в западном небе появился круг заката, остаточное солнце как огонь. Темно размытое небо приобрело темно-синий оттенок, с мерцающими звездами, которые находились на одном небе с заходящим солнцем, и вид оттуда был зрелищным и таинственным.

Если в этой вселенной есть царство бессмертных, то где же оно?

Нин Тао сидел на скале и смотрел на звезду в глубине неба, парящую в его голове. Когда он возглавил клинику "Скайворд", его идеалом было просто остаться в живых. Теперь, когда его идеалы тихо обострились, он хотел пойти в Бессмертное царство, увидеть этот мир, и бродить там.

Небесный Пес Снарлинг, прижатый стороной Нинг Тао, приподнял уши, чтобы слушать звуки в нескольких тысячах метров от площади. Он смотрел в сторону Непала очень сфокусированным взглядом, так как старик сказал, что люди из компании "Чёрный огонь" могут приехать изнутри Непала, чтобы завершить сделку таким образом.

"Ревующие небеса, ты имеешь в виду, что в этом мире действительно есть Бессмертное царство"? Нинг Тао нарушил тишину между человеческими собаками.

"Культивирование, разве это не борьба с небесами, чтобы вырваться из этого неба и земли и отправиться в Бессмертное царство, это должно быть очень трудно." Нин Тао сказал, как вдруг вспомнил что-то снова и улыбнулся: "Рев на небесах, как вы думаете, есть ли феи в Бессмертном царстве тогда?"

На лице собаки появилась улыбка в виде подсолнуха: "Веришь или нет, старый папа все еще хочет жениться на сказочном хозяине"?

Нин Тао погладил голову своей собаки: "Достаточно поговорить об этом здесь, не позволяй своей маме-мастери Цзян услышать это, она очень ревнива".

Рычащий собака кивнул головой собаке: "Ну, я понимаю. Отец, я хочу пойти с тобой в Бессмертное царство, я тоже хочу увидеть этот мир".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Тогда тебе стоит хорошо потренироваться, я вернусь в группу и попрошу у тебя несколько гонгов, которые ты сможешь потренировать, потом я сделаю тебе облачение из Небесных Сокровищ, твоя ковбойская одежда не пуленепробиваема, теперь ты используешь оружие на войне, ты будешь очень опасен".

Ревнущий Небесный Пес сдвинул глаза, чтобы посмотреть на Нинг Тао, его глаза баба: "Старый Отец, что, если Использовать Небесное Облачение Сокровищ, можно ли разоблачить цыпленка"?

Нинг Тао: ".........."

В небе внезапно пролетел вертолет, направляющийся в сторону Непала.

Прицел Нин Тао был зафиксирован на вертолете, но расстояние было настолько велико, что он вообще не мог видеть никого в вертолете, только то, что это был гражданский вертолет.

Рычание ушей собаки в небе подергивалось, и лицо собаки смотрело: "Старый отец, кто-то идет".

Нин Тао встал и поднял глаза, чтобы увидеть, что очередь людей идет по склону горы.

На склоне холма в том году был убит Чжу Хунъюй, чрезвычайно крутые, странные скалы, покрытые льдом и снегом, но группа прошла беспрепятственно, как стадо коз, и быстро двинулась.

Группа приближалась, и Нинг Тао мог видеть это более отчетливо. Группа была белого и черного цвета, очень сильной, вооруженной до зубов пистолетами, гранатометами, гранатами и прочим. Нетрудно было угадать их личность, все они были элитными наемниками компании "Черный Огонь".

Однако Линь Цинхуа среди них не было.

Нинг Тао вдруг что-то придумал и посмотрел на только что пролетевший вертолет.

Вертолет пролетел над холмом и исчез. Звук ревущего в небе вертолётного двигателя смутно звучал, чем дальше он уходил, тем больше казалось, что он просто проезжал мимо, направляясь во внутренние районы Непала.

Наемники "Черной пожарной компании" быстро рассеялись в двухстах метрах от того места, где находились Нинг Тао и Рычащий Небесный Пес, а затем окружили их в веерообразном строю.

"Папаша, что делать?" Рычащий собака внезапно напрягся.

Нин Тао сказал: "Без паники, они, наверное, использовали радио для одного человека, кто-то что-то говорит? Если да, то слушай".

Нин Тао сказал: "Вот почему я позволил тебе выучить английский, но ты знаешь, как играть с телефоном каждый день, теперь ты знаешь важность знаний, так?"

Рычащий собака опустил голову собаке.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Мобильный телефон Нинга Тао вдруг зазвонил со строкой входящих звонков, и он был несколько удивлен, потому что сотовые телефоны не получают сигнала в такой обстановке. Но случайно он все равно вытащил свой телефон. Он видел сетку сигналов и знакомый номер.

Звонок был из Линь Цинь Хуа, и односетевой сигнал по телефону, очевидно, был связан с ним, а также.

Нинг Тао поцарапал кнопку ответа: "Я иду, только я".

Голос Лин Цинхуа вырвался из телефона: "И собака".

Нинг Тао подавил гнев в своем сердце: "Хватит нести чушь! Я принесла вещи, где Гэ Мин?"

Голос Линь Цинь Хуа: "Я также привел человека, мне нужно проверить подлинность вашего дан као, после того, как подтвердите его правильность, я отпущу Гэ Мин".

Из ноздрей Нинг Тао прозвучал холодный гул: "Как ты хочешь проверить?"

Голос Линь Цинь Хуа: "Я пришлю кого-нибудь, ты научишь его дан као, он принесёт его мне, и я отпущу Гэ Мин после того, как проверю, что всё чисто".

Нин Тао рассмеялся в ответ: "Линь Цинхуа, ты дразнишь меня?"

Линь Цинхуа сказал: "Ты ошибаешься, я очень серьезен в этом вопросе". Есть большой шанс, что ты используешь фальшивый Дэн Као, чтобы обмануть меня, я должен это проверить. Если я встречусь с тобой, ты, наверное, убьешь меня. По сравнению с двойным риском, на который я пошёл, у тебя почти нет никакого риска, потому что убийство Ге Мин не имеет для меня никакого видимого преимущества".

В этот момент наемники Черной пожарной компании перестали наступать, чуть менее чем в ста метрах от того места, где находились Нинг Тао и Рычащий Небесный Пес. Всего их было двадцать один, в полукруге, который запер Нинг Тао и Ревющего Скай Пса в веерообразной области. Довольно много людей держали в руках прекрасные штурмовые винтовки, и как только они открыли огонь, Нинг Тао и Рев Скай Дог были прикрыты сеткой огня, от которой нельзя было уклониться, если бы они захотели.

Белый человек вышел из группы и пошел в сторону Нин Тао и рычание неба собака, его руки оставив свой пистолет и держа его высоко над головой, сигнализируя, что он не будет атаковать. Очевидно, это он был из уст Линь Цинь Хуа, который пришел забрать клык Дэна.

Голос Линь Цинь Хуа: "Отдай ему клык Дэна, а потом жди, пока я его отпущу".

Нинг Тао холодно сказал: "А если нет?"

Звук крика Гэ Мин, жалко кричащего, доносился из телефона: "А-а-а-а-а..."

Тук-тук-тук.................

Вертолет, который летел туда, поднялся на тот холм и висел в воздухе.

Лин Цинхуа был на том вертолете, но Нин Тао его вообще не видел.

Голос Линь Цинхуа: "Если вы не согласны, достаточно показать, что у вас нет искренности, вы пришли сюда не торговать, а убить меня". Я мало что могу сказать, я убью Гэ Мина и спланирую свой следующий шаг. Придет время, когда я добьюсь успеха, и ты отдашь мне Дэна Клыка".

Такие слова из уст Сунь Пинчуань или Сунь Ланьсяна, Нин Тао, в лучшем случае, чувствовал бы только гнев и не чувствовал бы ничего другого, но из уст Линь Цинхуа, у него было холодное чувство в сердце. Это был тот, кто спас Линь Цинь Хуа и вылечил его от демонической болезни, которая была уверена, чтобы убить его, но теперь Линь Цинь Хуа делал это с ним!

"Я дам тебе три минуты подумать об этом." Линь Цинхуа повесила трубку.

Холодное сердце, за которым следует смерть сердца, Нин Тао посмотрел на вертолет, парящий в небе, глаза, казалось, были в огне.

Человек, пришедший за Данфангом, все еще шел сюда, и он опустил руку, но также не взял штурмовую винтовку, которая висела у него на груди. Он жевал свою жвачку, выглядел расслабленным и не нервным.

Ты хочешь отдать формулу этому парню?

Нинг Тао размышлял над этим, он получил четыре фрагмента черепа туда-сюда, и даже самый полный Дэн Фанг, который у него был, но настоящий Дэн Фанг был упакован в его мозг, а тот, который он носил с собой, был просто фальшивым Дэн Фангом. Если этот парень будет передан Линь Цинхуа, сможет ли Линь Цинхуа опознать его как подделку?

Определить подлинность формулы, что требует достаточно высокого уровня знаний алхимии. В конце концов, Линь Цинхуа был гением в области биофармацевтики и создал первую версию остатков Предков Поискового Дэна без всякого основания в алхимии, но также был заражен и превратился в нового демона. Если бы это он пришел проверить Дэна Фэнга, то было бы гораздо больше неопределенности.

Белые наемники, которые пришли за Дэном Фангом, становились все ближе и ближе.

Три минуты должны были пройти, но Нинг Тао еще не принял решение. Ситуация перед ним была совершенно иной, чем он ожидал, Линь Цинхуа прятался в небе и не видел его, Ге Мин также не был на земле, его план захвата людей вручную только потому, что он встретил раньше не могли быть реализованы.

Как раз в это время из пасти собаки, рычащей в небе, вдруг раздался хныкающий звук.

Шепчущие снежинки роились.

Голос рычащего Небесного Пса внезапно пришел в голову Нин Тао: "Старый Отец, за нами снова люди, большая группа!".

Нинг Тао не оглядывался назад, но он также угадал, кто придет. Именно из-за этой фразы Небесного Пса в его сознании внезапно вспыхнуло мерцание духовного света.

Нинг Тао сказал: "Оставайся здесь и следи за новостями".

Ворчащий Тенгу кивнул, уши подергались.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон снова зазвонил с входящим звонком.

Нинг Тао поцарапал кнопку ответа, и с телефона раздался женский голос: "Могу ли я спросить, это мистер Нинг?"

Нинг Тао слегка застыла: "Кто ты?"

"Здравствуйте, мистер Нинг, я менеджер по работе с клиентами Тианма Секьюритис, как доходность акций мистера Нинга?"

Нинг Тао: ".........."

"Мистер Нинг, моя компания запускает пакет биржевых спекуляций во главе с экспертом..."

Нин Тао, растерявшись на ветру, опустил телефон и ткнул пальцем в кнопку "повесить трубку".

Неужели так повезло, что нам тоже позвонили сюда с таким барахлом? Может, пойдем и купим лотерейный билет?

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

На этот раз Нин Тао ясно посмотрел на номер, прежде чем поцарапать кнопку ответа.

Голос Линь Цинхуа пришел с телефона: "Три минуты пришли, вы подумали об этом?"

Нин Тао сказал: "Я дам тебе Человеческий Клык Дэна, но ты также должен проявить немного искренности". После того, как я посадил человека, который дал тебе это, ты посадил Жермену. Ты подтверждаешь подлинность другого человека, прежде чем пропустить его".

Линь Цинь Хуа минуту молчал, прежде чем сказать "Хорошо".

Нин Тао вытащил Дан Клык, который он давно приготовил, и подошел к белому человеку.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0441 Глава Укусы собак Собака**

0441 Глава Собака кусает собаку Белый наемник остановился на своем пути и жевал жвачку, наблюдая за Нинг Тао, который подошел к нему. Он был два метра ростом, на одну голову выше, чем Нин Тао, и он весил почти в два раза больше, чем Нин Тао, так что то, как он смотрел на Нин Тао носил с собой немного снисходительности, а также немного необъяснимого чувства превосходства уникальным для белых людей.

Нин Тао передал кубик дана белому наемнику, когда говорил по телефону: "Я уже послал его вашим людям, отпустите их".

"Отпустите его". Голос Линь Цинь Хуа.

Нинг Тао сказал белому наемнику: "Возвращайся".

"Пффф". Белый наемник выплюнул жвачку в рот, а бар прилип к верхней части ботинка Нинг Тао.

Нинг Тао посмотрел вниз на жвачку на спине ног и снова взглянул вверх на белого наемника.

Белый наемник дал Нингу Тао большой палец вверх, затем перевернул запястье и опустил большие пальцы на землю.

Нин Тао смотрел на него без выражения лица, равнодушный к этой провокационной акции. Это, несомненно, было провокацией для него, и если бы Ге Мин не был все еще в руках Линь Цинь Хуа, он мог бы убить этого дурака одним стежком.

Белый наемник повернулся, чтобы уйти, а затем помахал рукой с вертолета, который висел над головой.

Вертолет, парящий в воздухе, медленно спускался.

Голос Линь Цинхуа звучал из телефона: "Лучше не двигай кривыми мыслями, иначе Гэ Мин умрет".

"Освободить людей". Нин Тао холодно сказал, что больше он ничего не мог сказать о Лин Цинхуа как о человеке.

Вертолет быстро спустился и завис на высоте около двух метров от земли. Жермену оттолкнули и она упала на снег. Его руки были связаны веревками, и на мгновение он не мог встать со снега.

Линь Цинхуа вышел из кабины, но не спустился с вертолета, а просто стоял у люка и ждал, пока белый наемник принесет куб Дэна и доставит его.

Голос рычащего небесного пса внезапно прозвучал из головы Нинг Тао: "Старый отец, они идут!"

Нинг Тао кивнул.

Подобно тому, как его слова упали, несколько белых фигур бросились сзади и бросились на белого наемника. Один за другим, это как глайдер, а один прыжок - несколько метров и десять метров!

Эти люди были как раз теми солдатами, погибшими от культивации, которых Сунь Пинчуан привез с собой. Они повернули глаза и проскользнули мимо Нинг Тао и Ревчего Небесного Пса, они не продвинулись на Нинг Тао и Ревчего Небесного Пса, их целью был Дэн Клык в руке белого наемника!

Бах, бах, бах!

Наемники "Черной пожарной компании" открыли огонь напрямую, в то время как цифры нескольких культиваторов не остановились ни на минуту.

Бей.............................

Внезапно со стороны раздался скучный выстрел, раздался звук подметания пулемета. Свистнула одна пулеметная пуля, и несколько наемников из Блэкфайерской роты были в мгновение ока подведены. Несмотря на то, что они были одеты в пуленепробиваемые жилеты, они не были защищены от пуль пулеметов. Расстрелянные наемники были забиты до смерти пулеметами, им отстрелили головы и разорвали руки!

Несколько погибших солдат культиватора продолжали бросаться на белого человека с огненным покровом и сложным рельефом местности.

В середине рукопашного боя белый человек потянул за ногу и дико побежал в сторону вертолета, парящего за позициями.

Ого!

Короткое копье внезапно спустилось с высокого места позади, и в мгновение ока в пустоте исчезло расстояние в сотни метров, и копье пронзило спину белого наемника и вылезло из его груди, и прижало его живым к земле!

Сунь Пинчуань также ударила.

Конечно, другая фигура пронеслась мимо головы Нин Тао, это был не Сунь Пинчуан!

Голос Линь Цинь Хуа звучал с мобильного телефона Нин Тао, "Ублюдок"! Не смей меня трахать!"

Нинг Тао взял трубку и сказал: "Это не мое дело, и не только твоя семья хочет Дэна Клыка".

Линь Цинь Хуа зарычал: "Ты не боишься, что я убью заложника?"

"Ты можешь позаботиться о себе". Сказав это, Нин Тао поднял левую руку и повернулся вперёд.

На вершине Эвереста.

Цзян Хао видел, как Нин Тао махала рукой через оптический прицел, и холодная улыбка появилась из угла ее рта, и это был момент, когда она нажала на курок.

Из дула "Сунчестера" вылетела специальная пуля, и в следующую секунду она врезалась в кабину вертолета.

Бряк!

Громким ударом парящий вертолет превратился в огромный огненный шар, а затем развалился на части в серии взрывов. С воздуха падали горящие трупы, но было неизвестно, был ли это пилот вертолета или наемник компании "Черный огонь", или Линь Цинь Хуа.

Голос Лин Цинхуа больше не слышен в телефоне Нин Тао.

Солнце Пинчуань уже набросилось на труп белого наемника, его тело резко остановилось, и его рука ухватилась за клык Дан, который белый наемник держал в руке.

Внезапно, призрачная фигура перепрыгнула со стороны склона холма. До того, как человек прибыл, над ним уже пролетал предмет в форме диска.

Культиватор мертвец перехватил его, и длинный меч в руке без колебаний ударил ножом в дискообразный предмет.

Только тогда Нинг Тао мог ясно видеть, что это такое, и именно в этот момент он набросился на рычащую небесную собаку.

Это мина!

Рамбл!

Звук взрыва сотрясал небо, и даосский друг, проткнувший шахту мечом, был мгновенно разорван на куски, настолько мертв, что не осталось даже куска плоти размером с ладонь.

Воздушные волны от взрыва обрушились на торрент, и лед и снег на склоне холма мгновенно растаяли большую его часть, тепловой волны было достаточно, чтобы приготовить стейк!

Солнце Pingchuan был поднят с его ног, и прежде чем он смог приземлиться, рот, полный крови, вылился из его рта.

Нинг Тао держал рычащую небесную собаку и дважды катил ее по расплавленному снегу, а затем отпустил: "Поднимись в гору к своей Зеленой Матушке-матушке и скажи ей, чтобы она отступила!".

Рычащий собака раздвинул ноги и направился к вершине. После того, как серия произошедших сражений вышла за рамки своих возможностей, для Нин Тао это стало бы только обузой, если бы он остался здесь. Он знает это настолько хорошо, что у него даже нет лишней фразы о том, как быстро он может бежать.

Никто не стал бы охотиться за собакой в это время года.

Нинг Тао также встал с земли и спринтнулся в направлении боковой стороны холма.

Под его ногами были лестницы, а скалистый склон холма был для него таким же гладким, и он был быстрее рычащего клыкастого клыкастого клыка!

"Нинг Тао"! Ты все еще хочешь бежать?" Пришел оглушительный голос.

Нинг Тао не мог остановиться у ног и оглянуться назад.

На склоне холма сюда шла призрачная фигура, она была гигантской почти трехметровой высоты. Его кожа была слегка голубой, лысый, и один глаз также светился зеленым фантомным светом. Его тело было несравненно сильным, сравнимым с ваджрой из плоти и крови. Его левая рука была не из плоти и крови, а из серебристой механической руки с установленным на ней пушечным оружием, огромным и жутким.

А вот и Николас Конти.

Еще будучи в Горном городе, Нин Тао услышал из уст Ван Яояна описание Николаса Конти, которое было примерно таким же. В то время Нинг Тао ничего не чувствовал, но все равно был шокирован, увидев настоящего человека. Это, блядь, не человек, это орк из мира Варкрафта!

Но она была такой огромной, скорость Николаса Конти была не медленнее скорости Нинга Тао, бегала плюс прыгала, и в мгновение ока он был рядом с телом белого наемника.

Тело белого человека было раздуто до кровавой пульпы, а рука, которая сжимала Дэна Фэнга, упала на камень. Плотно сжатый кулак показал испачканную красную бумагу, которая не выглядела испорченной.

Николас Конти увидел руку, резко остановился и протянул руку, чтобы схватиться за кулак, который держал Дан Клык.

Однако в этот момент холодный свет внезапно пробил воздух и пробил прямо в грудь Николаса Конти.

Это летающий меч!

Меч прибыл без человека меча.

"Низкий класс!" Николас Конти хлопает своей роботизированной рукой в воздух.

В столкновении золота и железа были искры огня.

Летающий меч улетел в обратном направлении, и в том направлении, куда он подошел, на скале высоко на склоне холма появилась женщина в черной ковшевой шляпе и черной вуали.

Когда он увидел женщину в первый раз, он не мог не подумать о том, что сказал Инь Мо Лан. Это было еще после того, как он убил Бай Шенга, а Инь Мо Лань выследил двух подростков, У Сяолиня и Лю Сяньэра, только для того, чтобы встретиться с женщиной на горе Инь, и У Сяолинь и Лю Сяньэр были взяты этой женщиной. По описанию Инь Мо Лана, эта женщина также была одета в шляпу и вуаль, и её выращивание было непостижимо.

Эта женщина идеально подходит под описание Инь Мо Лана.

Сердце Нин Тао было поражено, как он тайно сказал: "Если она женщина, которая взяла Лю Сянь Эр и У Сяолинь, то она также связана с Бай Шэн. Она должна быть во главе культивационных сил, стоящих за биотехнологической компанией "Бытие", но зачем ей посылать двух учеников быть учениками Бай Шена? А еще, она может быть Зодиаком Бессмертным?"

Целая куча вопросов, которые Нинг Тао не мог понять и обдумать.

Женщина в шляпе-ковше внезапно указала на трюк с мечом в Нинг Тао.

Ого!

Летающий меч, отбитый Николасом Конти, превратился в поток света, и в мгновение ока оказался уже над правой ногой Нинг Тао, когда он снова остановился.

Огромное влияние оказала правая нога, тело Нин Тао, который бежал на высокой скорости внезапно потерял равновесие и упал на землю в спотыкании, а затем упал с холма против склона.

"Хочешь бежать? Можешь бежать!" Женский голос был раздавлен водой реки, неся в себе сильнейшее давление.

Летающий меч, поразивший бедра Нинг Тао, снова набросился на него, но Нинг Тао, скатившийся на кучу снега, внезапно исчез. На снегу не было и половины следа, не осталось и крови после того, как его ударили летящим мечом, он просто исчез из воздуха, как будто испарился.

На самом деле, Ге Мин исчез вместе с ним, но кого волнует заложник, который потерял ценность в это время?

Хотя женщины в шляпе не было в этом месте, летящий меч, парящий в пустоте, казалось, был ее глазами. Нин Тао внезапно исчезла из воздуха, и она, казалось, поняла что-то, как она сразу же закричала: "Нин Тао! Ты не можешь оставить кубик Дэна, отдай его мне, если хочешь жить!"

Отдай его мне... отдай его мне... отдай его мне.

Пустота, склон холма, долина была полна ее эхо.

Но Нинг Тао не ответил ни словом.

Все еще тот склон холма, та снежная полоса.

Две женщины протянули руку Нин Тао и схватили его за руку, вытащив из снега.

Эти две женщины - Белый Цзин и Цинь Чжуй, и Белый Цзин держит в руках свой волшебный фонарь - фонарь Горького моря. За двумя женщинами лежал толстяк, это был Ге Мин, который был без сознания, а также весь в крови, очевидно, тяжело ранен.

Как только начнется битва, женщины, скрывающиеся на склоне холма, будут спасены. Белый Цзин создает снежную горную фантазию ярким светом горького моря, и вместе с Цинь Чжоу ее душа неосознанно пробирается на сторону Ге Мина и уносит его прочь.

Это было спасение по учебнику.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0442 Глава: Обряды легкие и чувства тяжелые.**

0442 Глава 2: Обряды светлых чувств Цинь Чжоу с беспокойством сказал: "Брат Нин, ты ранен?".

Нинг Тао оглянулся назад на бедро, где его поразил меч, и там было небольшое повреждение ткани, и небольшое количество крови просочилось наружу. Он был потрясен в своем сердце, летающий меч был не настолько плох, чтобы быть сильнейшим магическим оружием на земле, гоняющийся за солнцем пистолет даже не смог разрушить структуру одеяния Небесных Сокровищ, оставив его раненым, но летающий женский меч сделал это. Это немного, но все-таки сделано.

Тем не менее, чтобы не беспокоиться Цинь Чжоу, Нин Тао все же выявил взгляд безразличия: "Ничего, ничего, небольшая травма, поехали".

Но Бай Цзин протянул руку и дотронулся до бедра Нин Тао: "Кровь идет, а ты говоришь о небольшой травме, возвращайся и снимай, я тебе ее починю".

Цинь Чжоу сказал: "Сестра, это Небесное Сокровищное Одеяние, ты не можешь его придумать".

Белый подарил Цинь Чжуй блеск: "Хочешь напоминание? Я хочу зашить его раны".

Нин Тао не был в настроении разговаривать с Бай Цзином, поэтому он окунул немного крови из раны на ноге и присел на корточки рядом с Ге Мином, чтобы нарисовать кровавый замок. Цинь Чжоу поспешил забрать Гэ Мина, а когда дверь удобства распахнулась, они с Бай Цзином последовали его примеру.

Трое мужчин только что ушли, когда мимо пролетела граната с громким звуком и большим кратером, в глубине снега было больше одного мужчины.

Эта граната была выпущена роботизированной рукой Николаса Конти, и она была ужасно мощной!

Зеленый дым в клинике за пределами неба поднялся, штатив добра и зла был полон гнева, а Сунь Ланьсян прижимался к земле с огромной болью. Боль вызвана не травмами, оставленными жестоким избиением Нинга Тао, а подавлением со стороны Небесной внешней клиники. Нин Тао "заключил" ее здесь, не говоря уже о том, чтобы встать, чтобы сбежать, даже двигаться немного невозможно.

Сунь Ланьсян посмотрел на человека, который внезапно пришел и захотел поговорить, но не мог произнести ни звука с тряпкой, засунутой ему в рот.

"Почему здесь еще кто-то есть?" Цинь Чжуй была удивлена, когда Сунь Ланьсян был избит Нин Тао, так что она не узнала его какое-то время.

Нин Тао сказала: "Она - Сунь Ланьсян, они с Сунь Пинчуаном убили меня и попалися мне на глаза".

Цинь Чжуй сказал: "С таким же успехом можно убить ее".

Нинг Тао сказал: "Не могу убить ее, я планирую обменять ее на Дан Клык в руках Биотехнологии Бытия".

"Зять, эта твоя техника кабалы довольно обычная, повернись, и я научу тебя этому". Если тебе будет неудобно связать меня, ты можешь связать Цинь Чжоу". Белый Цзин пузырился словами.

Цинь Чжоу посмотрела на свою старшую сестру, захотела замолчать.

К подобной ситуации Нин Тао уже привык, он сменил тему: "Вы, ребята, сначала отвезите Ге Мин домой, а мне все равно придется поехать на Эверест, чтобы забрать хороших и рычащих собак".

Нин Тао открыл дверь для Цин Чжуй и Бай Цзин, затем вернулся под замок и открыл удобную дверь. Он вышел из дверей удобства и уже был на вершине ледяной вершины Эвереста.

Цзян Хао лежал на скале, наблюдая за полем боя внизу с оптическими прицелами своего пистолета-охотника за солнцем. Тонкая талия, бедра, ледяной пистолет, не говоря уже о жестокой красоте.

Цзян Хао оглянулся назад, как открылась дверь удобства, и она выпустила долгий вздох облегчения, когда увидела, что Нин Тао выходит из двери, и спросила: "Где Цин гонится за ними?".

Нинг Тао сказал: "Они вернулись, я заберу тебя".

Дверь удобства исчезает и возвращается к обычной наклейке с рецептом. Это была эксклюзивная и удобная дверь Цзян Хао, чтобы носить с собой, и независимо от того, где в мире, Нин Тао может мгновенно появиться на ее стороне. На самом деле, не только Цзян Хао имеет такую эксклюзивную дверь, но и Цин Чжуй, Бай Цзин и Инь Мо Лань, и после последнего инцидента с Инь Мо Ланом Нин Тао предоставил одному из четырех демонов эксклюзивную дверь удобства.

"Где Жермен?" Цзян Хао снова спросил.

"Цинь Чжоу привез его домой, он немного ранен, но я видел, что ничего страшного, возвращайся и лечи его, и он будет в порядке". Нин Тао пришел на сторону Цзян Хао, лежа с ней и вручая глаза, чтобы посмотреть вниз.

Собака бежит по склону холма, по изрезанной горной дороге, по крутым скалам, по которым она ползает, быстро, как ветер.

В углу пасти Нинг Тао появился намек на улыбку: "Хорошая собака".

Цзян Хао внезапно сказал: "Там внизу перемирие".

"Перемирие"? Дай посмотреть". Нинг Тао обивка.

Цзян Хао передал Нингу Тао охотничий улов за солнцем.

Нин Тао любил этот правый глаз и подошел к оптическому прицелу гоняющегося за солнцем грабителя и посмотрел в сторону северного склона. На северном склоне был беспорядок, элитные наемники "Черной пожарной компании" и вооруженные мертвецы "Биотехнологической компании "Генезис" были мертвы, склон холма был полон изуродованных трупов, а также кусочков плоти и кишок, сцена была кровоточащей.

Николас Конте и женщина в ковшовой шляпе лицом к лицу смотрят на Северный Склон, и эти двое, видимо, только что пережили битву, но никто ничего не может с этим поделать. К сожалению, слишком далеко друг от друга, Нин Тао не мог слышать двух мужчин и не разговаривал, а оптические прицелы преследующего солнце хватает в руке не были увеличительными стеклами, неспособными усилить губы двух мужчин, чтобы читать по губам. И даже если они разговаривали, он не мог расшифровать это, потому что вообще не мог синхронизировать губы.

Именно в это время рычащий небесный пёс бросился к точке сбора, задыхаясь: "Папаша... я... вернулся".

Нинг Тао протянул руку и погладил собаку по голове: "Ревющее небо, вы слышите звуки на северном склоне?".

"Я постараюсь". Ворчащий Тенгу засунул себе в уши и через две секунды сказал: "Я могу, я слышу тебя!".

Нинг Тао был немного встревожен: "Быстрее, скажи это мне".

Из рычащего рта Тенгу сразу же вырвалось подражание женскому голосу: "Николас Конти, мы сражались сотни лет, ты не можешь убить меня, и я не могу убить тебя, мы должны больше сражаться?".

Сразу же после этого из пасти собаки, рычащей в небе, вырвалась имитация мужского голоса: "Для Древнего Поиска Дэна может быть только один хозяин, и это я". Почему бы тебе не отдать мне Дэна Клыка в руку, и мы больше не будем врагами, а друзьями. После того, как "Поиск предков" Дэна будет усовершенствован, я обещаю поделиться им с вами. Ву Юэ, что ты думаешь?"

У Юэ?

Когда Нин Тао впервые услышал это имя, его разум был поражен, и возникла ассоциация: "Фамилия Ву, сотни лет... Зетиана Бессмертного, Зетиана... может ли она быть родственницей Ву Зетиана"?

"Ты ведешь себя глупо!" Из пасти собаки Небесного Пса вышла имитация голоса Ву Юэ: "С такой силой, которая есть у вас на Западе, я дам вам горшочек, чтобы вы рано или поздно поели, а вы на самом деле осмеливаетесь говорить и позволяете мне передать вам клык Дэн". Как насчет того, чтобы ты отдал мне Дэна Клыка и я пощадил твою жизнь, что ты думаешь?"

Имитированный голос Николаса Конти Конти вырвался из рта рычащего Небесного Пса: "У меня в руках уже весь клык отца-дана". Если ты дашь мне свою формулу дана, мы сможем собрать формулу дана, чтобы усовершенствовать полный Искатель Предков Дэн, разве ты не хочешь полный Искатель Предков Дэн?"

"Ха! Знаешь, почему я хотел сломать ногу этому парню, как только приехал сюда?"

"Что ты имеешь в виду?"

"Это все железо в твоей голове? Этот парень очень хитрый. Он бы обменял настоящую формулу на обычного человека? Я осмелюсь поставить голову на то, что дан као в твоей руке - фальшивка, и ты можешь взять его и отточить, если не веришь в это".

"Так ты все еще грабишь?"

"Ты слишком много думаешь, я просто хочу убить тебя."

"Ха! Правду или ложь я проверю для себя, и я не поверю ничему из того, что ты скажешь".

"Неважно, верите вы в это или нет, у меня есть предложение". Мальчик сбежал. Дэн-куб в его руке является наиболее полным, как насчет этого, какой из нас получит дэн-куб в руке этого ребенка первым, другая сторона будет вносить дэн-куб, а затем поделиться полным Дэн-куб Поиск предков, что вы говорите?"

Нинг Тао посмотрел на Николаса Конти сквозь оптические прицелы гоняющегося за солнцем захвата и наблюдал за его реакцией.

Николай открыл Данфанг, который он ущипнул в руку, посмотрел на него и молчал несколько секунд, прежде чем заговорить.

Из пасти собаки, рычащей в небе, вышла имитация голоса Николаса Конти: "Если этот dan cao действительно фальшивка, то я обещаю сотрудничать с вами".

Сердце Нинг Тао внезапно опустилось.

Последнее, что он хотел видеть, это то, что с его нынешней силой, он не мог победить Николаса Конти, и он не мог победить У Юэ. Сила его маленькой команды не могла сравниться даже с Blackfire Corporation, Genesis Biotech, одной из которых было достаточно, чтобы он страдал, не говоря уже о двух вместе взятых!

"Папаша, они больше не разговаривают", - сказал рычащий Скайхаунд.

В оптических прицелах дневного охотничьего пистолета Николас Конти внезапно сместил глаза, чтобы посмотреть в сторону вершины.

Цзян Хао вытащил отсюда вертолет, на котором ехал Линь Цинхуа, ему было бы легко судить о позиции снайпера.

Нин Тао последовал за ним и передал Цзян Хао, преследующему солнце: "Хорошо, трахни их!"

Цзян Хао кивнул, взял пистолет в руки и в следующую секунду перешел в режим стрельбы.

Бах!

Взрыв, специально сделанная пуля вылетела из дула и направилась прямо на Николаса Конти, который был самой большой мишенью.

На северном склоне Николас Конти внезапно поднял свою механическую левую руку.

ДИНГ!

Пуля врезалась в механическую руку, деформировалась и упала на землю.

Рот Цзян Хао широко открылся в шоковом состоянии, не мог закрыться.

У Юэ внезапно сделала прыжок, и летящий меч, парящий над ее головой, внезапно прилетел к ее ногам, неся ее к вершине, как поток света.

План убийства провалился.

Он схватил ключ от клиники и вонзил его в кровавый замок, расположенный рядом с Цзян Хао.

Дверь удобства открывается.

Нин Тао прокатился с талией Цзян Хао в руках, рычащий небо собака следуя близко сзади и выкопал головой в дверь удобства.

Поток света пролетел и укоренился на скале, где только что прятались Цзян Хао и Нин Тао. Был тресковый звук, и камень, весивший не менее тысячи фунтов, был разделен на две части. Если бы Цзян Хао все еще была на этом камне и держала свою стреляющую позу, боюсь, что в этот момент она была бы разделена на две части летающим мечом, как скала!

Нинг Тао все еще не могла полностью противостоять атаке летающего меча в своих облачениях из Небесных Сокровищ, не говоря уже о том, что она не смогла их правильно использовать.

У Юэ парила перед Воротами Удобства с ногами на летящем мече: "Нин Тао! Дай мне кубик Дэна!"

Дай мне... дай мне... дай мне!

Звук издевательств сокрушил небо и землю, изрыгая горы и моря!

Ого!

Небольшой предмет внезапно вылетел из двери удобства, которая закрывалась, и направился прямо к лицевой двери Wu Yue.

Когда У Юэ разведал и заблокировал, маленькая штучка нависла над ней, всего в нескольких футах от двери ее лица.

Это был презерватив.

Сувенир о поездке Нин Тао в Северную Европу, который он не имел возможности использовать, был передан У Юэ.

Обряды легкие, а чувства тяжелые.

У Юэ посмотрел на презерватив, который был подвешен в пустоту и не двигался целую минуту.

Ее глаза были пугающе холодными.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0443 Глава 0443**

0443 Глава: Мэй Ге Мин медленно открыл глаза, увидел свет, потолок и знакомое лицо. Лицо носило свет, несколько размытое, но давало ему ощущение знакомства и близости. Он открыл рот и издал слабый голос: "Ты.........."

"Ты меня больше не знаешь, да?" Нин Тао сказал, что во время обработки ран на теле Ги Минга.

Ге Мин перенес ряд страданий, но ни одно из них не привело к летальному исходу, и он смог исцелиться, не пройдя по маршруту клиники. Это было также благословением посреди несчастья, он уже потерял Су Я, как свою сестру, и ему было бы трудно принять, если бы даже Толстый Сяо Гэ Мин забыл о нем.

"Тайко, как я сюда попал?" В здравом уме Ге Мин протрезвел, и он боролся, чтобы встать, но одно движение было связано с раной, а затем снова лежать, тяжело дышать от боли.

Нин Тао воткнул небесную иглу в грудь Ге Мин, которая была взорвана сильными ударами, у него сломаны оба ребра и повреждены внутренние органы. Однако по мере того, как эта Небесная Игла опускалась, особая духовная сила тут же начинала исцелять, и его боль значительно уменьшалась.

У Ге Минга дрейфовало выражение: "Эти люди.......".

"Эти люди - плохие люди". Нин Тао немного колебался в своем сердце, должен ли он рассказать Ге Мин правду обо всем этом, сможет ли он принять это, если расскажет ему?

Ге Мин внезапно вспомнила кое-что: "Где Суя? С ней все в порядке, Суга? Где она сейчас?"

Нинг Тао сказала: "С ней все в порядке, она все еще в приюте "Саншайн"".

Ге Мин произнесла долгий вздох облегчения: "Она в порядке, в порядке, я так волновалась".

Нин Тао заметил его реакцию и с улыбкой сказал: "Тунзи, тебе нравится Су Я?".

Ге Мин на мгновение замерла в обмороке, а потом с тревогой сказала: "Когда я скажу это вслух, ты.......... ударишь меня?"

Нин Тао ударил Гэ Мина по голове пощечиной: "Я ударю тебя, только если не скажу правду".

Ге Мин неловко улыбнулась и кивнула: "Она мне нравится, но... но она сказала, что я толстый и не нравлюсь".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Жир - это не проблема, я могу помочь тебе похудеть, что я хочу знать - ты верен ей"?

"Конечно, я серьезно... эй, я сказал, что с тобой сегодня?" Ге Мин посмотрел на Нин Тао с инопланетным взглядом: "Ты же знаешь, что ты нравишься Суе, ты ведь здесь, чтобы проверить меня, верно?"

Нин Тао сказала: "Она еще молода и не знает, какой человек ей подходит". Я всегда относился к ней, как к сестре, и, конечно, я, как брат, хочу, чтобы у нее был хороший дом, обещай мне хорошо о ней заботиться и не издеваться над ней, и если я узнаю, что ты издеваешься над ней, я не пощажу тебя".

Сюя больше не помнит его как брата, может быть не в этой жизни, но он как брат помнит ее. Как человеческий брат, естественно защищать ее и дарить ей счастье. Что касается того, помнит она его или нет, это не имело значения; до тех пор, пока она была счастлива и счастлива, он был доволен.

"Тао Цзы, ты сегодня такая странная, я бы хотела быть с ней, но это также требует от неё внимания". Ты ей нравишься, как ты хорош, я, блядь, сравню с тобой..........." Ге Мин на мгновение подумала и произнесла метафору: "Ты как Пэн Ю Янь, я - Ге Юн Пэн, можешь сравнивать?"

Нин Тао сказал с улыбкой: "Не всем девушкам нравятся красивые мужчины, многим девушкам нравятся мужчины, которые приземлены и хорошо с ними обращаются. До тех пор, пока она тебе искренне нравится и ты готов быть с ней добрым до конца жизни, я буду помогать тебе".

Ге Мин был явно взволнован, и он поднял руку от боли: "Клянусь, я буду добр к Суе до конца своих дней"! Если я буду плохо с ней обращаться, или изменю свое сердце, ты придешь и избиваешь меня до смерти, и я никогда не буду сопротивляться!".

У Нин Тао было немного утешения и печали в сердце, и то, что заставило его чувствовать себя утешенным, так это то, что Ге Мин был добрым и нежным человеком, и если бы Су Я и Ге Мин были вместе, то Ге Мин определенно бы хорошо заботился о ней и любил бы ее в полном смысле этого слова. Его огорчает не то, что он хочет "жениться" Су Я на Гэ Мине, а то, что Су Я "стер" своего брата из его памяти, а то и из всей его жизни.

Тем не менее, Нин Тао быстро собрал свои мысли и сказал: "Тунзи, хватит уже твоих слов, я верю, что ты можешь позаботиться о Суе". Затем я помогу тебе похудеть, а потом дам тебе еще пять миллионов, которые ты возьмешь, чтобы начать свой бизнес. Когда у тебя будет успешная карьера, ты, естественно, понравишься Суе".

Нин Тао сказал: "Пять миллионов, боюсь, ты раздуешься, если я дам тебе больше, ты сначала возьмешь пять миллионов, чтобы попрактиковаться в руках, если этого недостаточно, я дам тебе их в будущем". Если ты тратишь его беспорядочно, то возвращайся на кухню и будь поваром, и я больше не буду тебе помогать".

Ге Мин последовал за ним и снова покачал головой, ошеломленный: "Или я все еще во сне?"

Нин Тао тыкал одним пальцем в порез на бедре Ге Мина.

"Ой!" Гриммингтон уродлив от боли.

Нин Тао начал лечить другие раны Ге Мина легким прикосновением.

"Таози, кстати, как Линь Цинь Хуа стал таким плохим? Все повреждения на моем теле были вызваны тем, что он позволил кому-то избить меня, и сделал это сам". Гримминг наконец-то вернулся к "обычным делам".

Нинг Тао сказал. Тем не менее, он сам в этом не был уверен, вертолет был уничтожен Цзян Хао, но он не видел тела Линь Цинхуа.

"Мертв?"

"Мертв". Нин Тао сказал, что не хочет, чтобы Ге Мин помнил этого персонажа.

"Что, черт возьми, здесь происходит? Эти люди внезапно ворвались, похитили и забрали меня, я просто ебаный повар, просто моих маленьких денег не хватает, чтобы купить пули..." Гэ Мин пробормотала, лицо возмущенное.

Нин Тао сказал: "Тунзи, чем меньше ты знаешь о некоторых вещах, тем лучше, я не говорю тебе защищать тебя". Этот, ты просто притворяешься, что этого не было. Когда вернешься, займись своими делами и позаботься о Цзян Хао и детях, хорошо?"

Ге Мин на мгновение замолчал и сказал: "Хорошо, это не пустая трата времени, чтобы иметь такого брата, как ты, в моей жизни, я поверю всему, что ты скажешь, я сделаю все, что ты захочешь".

"Правда?"

"Посмотри на себя, ты хочешь, чтобы я поклялся?" Жермен снова подняла руку.

Нин Тао прижал руку и с улыбкой сказал: "Не двигайся и поклянись, если у тебя больше волос, это того не стоит". И еще, ты обещал мне одну последнюю вещь."

"Что это?"

"Не поднимай меня перед Суей, если она спросит, откуда взялись деньги, просто скажи, купи лотерейный билет, ладно?"

Гэ Мингтон замёрз: "Ты... это..."

"Больше стартового капитала?"

"Да!"

"Тогда пообещай мне". Нинг Тао сказал.

Ге Мин кивнула: "Хорошо, я обещаю, но это не мое дело, если Сюя упоминает тебя".

Нин Тао был уверен, что Су Я больше никогда не упомянул бы о нем.

Но это не имело значения, важно было то, что она была в безопасности и счастлива.

Нинг Тао подхватил еще одну Небесную Иглу: "Я дам тебе немного поспать и хорошо проснусь".

Грим сказал: "Я не хочу спать, я все еще могу нести эту травму, а ты не сказал мне, что это за земля..."

Одним стежком духовная энергия Нин Тао вибрировала, а глаза Гэ Мина закрывались.

Нин Тао слегка травмировал Ге Мэйдзи, а затем дал Ге Мин тонкий первичный рецепт Дэн. Хотя он не ходит в клинику на лечение, этот прекрасный первичный рецепт Дан также имеет эффект улучшения телосложения и продления жизни организма, что очень полезно. В будущем, если бы он усовершенствовал лучший эликсир, он бы также отдал его Гэ Мин и Су Я. Он не мог превратить Гэ Мин и Су Я в новых демонов, не мог сделать их культиваторами, но мог сохранить их долговечными и свободными от болезней.

Наконец, Нин Тао наклеил настоящий выщипывающий талисман на маленький живот Ге Мина, духовная сила активировалась, а затем выщипала наружу...........

На рассвете Ге Мин лежал в своей комнате, все его тело было покрыто большим тонким кругом. После похудения он все еще выглядит чистым, наверное, поэтому все толстые люди являются потенциальными запасами.

Нин Тао похлопал Гэ Мина по щеке и мягко сказал: "Тунзи, позаботься о Су Я, я ухожу".

Ге Мин не ответил, и он не знал, что перевел на свою карту 5 миллионов долларов "стартового капитала".

Внезапно за дверью появились шаги, а потом раздался знакомый голос: "Толстяк Гэ! Пришло время готовить для детей, даже на рассвете! Ты ленивая свинья!"

Нинг Тао не могла не посмеяться, она была сама собой, яростной по отношению ко всем. Единственным человеком во всем Солнечном приюте, который мог с ней драться, была Ли Сяоюй, но даже Ли Сяоюй часто держали на коленях и шлепали.

Тук-тук-тук!

В дверь комнаты постучали, и веки Ге Мина, лежавшего на кровати, слегка приподняли.

Нинг Тао пришел открыть дверь шкафа и нырнул.

"Жирный Ге"? Я вышибу дверь, если ты не встанешь!" Голос Суи.

"Кто это?" Гомин в оцепенении встал с постели и пошел открывать дверь, даже не надев тапочки.

Четыре глаза.

"А!" Суа издал крик: "Где ты, где твое мясо?"

"Я... мясо?" Ге Мин, казалось, что-то вспомнил и насквозь посмотрел на свое тело, и как раз тогда брюки, которые он носил на своем теле, внезапно соскользнули вниз.

Говорят, что у мужчин после успешной потери веса происходят неожиданные изменения, и это утверждение, похоже, было выполнено в деле Жермена.

Ге Мин был ошеломлен: "Таози........."

Но, не дожидаясь его слов, Су Я дал ему пощечину.

Он защелкнулся хрустящим звуком.

"Негодяй!" Суя ударила человека, повернулась и побежала.

"Уходите! Отойди от меня! Я кому-то звоню!" Голос Суи.

"Су Яри подожди меня, просто послушай, как я объясню..." Голос Гэ Мина исчез.

Нин Тао открыл дверь шкафа и вышел, подошел к двери и посмотрел на Су Я и Гэ Мин, которые бегали и гнались друг за другом, на их лицах появилась улыбка, он мягко сказал: "Дунзи, сестра, я желаю тебе счастья".

Дверь удобства открылась, и Нинг Тао исчез в дверь удобства.

Вот так, не знаю, когда мы еще увидимся.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0444 Итог? несуществующий**

Глава 0444 Итог? Несуществующий зеленый дым поднялся в Небесной Внешней Клинике, и человеческое лицо на Доброй и Злой Тропе не знало, как долго оно гневно смотрело на Солнечный Ланьсян. Было невыносимо все время так смотреть, не говоря уже о человеческом лице на штативе. Боюсь, только сама Сунь Ланьсян знает, как это жутко. Настолько, что когда Нин Тао снова вернулся в клинику, Сунь Ланьсян, который ненавидел его до глубины души, издал на него звук "у-у-у", очень взволнованный.

Нин Тао подошел и протянул руку, чтобы вытащить тряпку, начиненную в рот Сунь Лансяна.

Нинг Тао медленно сказал: "Куда?"

"Отпустить тебя, почему?" Нинг Тао ошеломил взгляд.

У Сунь Ланьсяна было желание пнуть Нин Тао по лицу, но он все равно сопротивлялся: "Это противозаконно для тебя, понимаешь? Полагаю, мой дедушка и Биотех Бенезиса вызвали полицию, ты хочешь быть похитителем? И твое будущее разрушено."

Нинг Тао кивнул: "Ты прав, если я буду держать тебя здесь в плену, разве я не буду похитителем? И мое будущее разрушено, что мне делать?"

Сунь Ланьсян горько сказал: "Отпустите меня, я буду относиться к этому, как ни к чему не бывало, и мы с дедушкой не будем мстить вам". Ты умный парень, ты должен знать, каково было бы похищение меня, не только полиция придет за тобой, Genesis Biotech также пришлет кого-нибудь, чтобы освободить меня, ты можешь сопротивляться?"

Нин Тао внезапно ударил Сунь Ланьсяна по голове: "Ты думаешь, я трехлетний ребенок? Вызвать полицию? Если это противозаконно, то тебя и твоего слепого деда должны были обезглавить еще во времена династии Цин, верно? Более того, я осмелюсь привести тебя сюда, и я не буду бояться, что кто-нибудь придет тебе на помощь, одного я поймаю, двух я поймаю пару"!

Сунь Ланьсян гневно пялился на Нин Тао, кто осмелился бы так похлопать ее по голове за сотни лет, прошедшие со времен Великой династии Цин? Но Нинг Тао постучала, ни капельки не поставив ее на место.

"Все еще пялишься на меня?" Нин Тао помахал рукой и ударил ее еще одной пощечиной.

На этот раз стреляют не в голову, а в задницу. Сунь Ланьсян была связана лекарством собирая веревку и свернулся, как креветка на земле, ее бедра также только что сформировали положение арки вверх и готовы к прокачке, она не могла даже спрятаться от меня.

С хрустящим звуком задница Сунь Лансяна взмахнула в чудесную рябь. Хотя это было немного преувеличено, вибрации и пульсации, которые выходили в тот момент, были действительно немного похожи на щелчок желе кончиками пальцев, излучая странные соблазнительные силы.

Но зачем ты шлёпаешь людей?

Это проблема, которую даже сам Нин Тао не знает, он посмотрел на ягодицы Сунь Ланьсяна довольно удобно, была перевернута пощечина, и немного вины в его сердце, что он не чувствовал себя правильно, было мгновенно покрыто удивительным чувством, которое пришло с руками.

"Ты..." Глаза Сунь Ланьсяна пролили божественный свет, который хотел убить, но проклятые слова все равно были ярко проглочены ею.

Нужно было склонить голову под карнизом, а она, человек из династии Великих Цин, пережила такой долгий период времени, поэтому она все еще понимала рассуждения и была сильной.

Нинг Тао сказал: "Все еще смотришь на меня?"

Сунь Ланьсян закрыла глаза, опасаясь, что она не сможет спрятать яростный свет, который она хотела убить Нин Тао и пригласить к новому оскорблению.

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Как человек, ты должен научиться думать по-другому". Ты и твой слепой дед сначала солгали мне, а потом пытались убить меня. Если бы я был в твоих руках, боюсь, я бы уже использовал все виды орудий пытки, верно? Как только ты получишь кубик Дэна, который тебе нужен, ты также убьешь меня, чтобы заставить тебя замолчать, верно?"

Сунь Ланьсян снова открыла глаза и посмотрела на Нин Тао, хотя ее рот ничего не говорил, но она должна была признать, что то, что сказал Нин Тао - правда. Другими словами, Нин Тао упала в ее руки, она ждала, пока фирменный утюг сгорит красным, а затем поприветствовала тело Нин Тао. Оставит ли она его в живых, когда получит то, что хочет? Не было бы, не было такой возможности, она бы перерезала Нин Тао шею одним махом.

В углу рта Нинг Тао появился намёк на смех: "Ты не двигаешься, когда я говорю это?"

Сунь Ланьсян не говорила, она чувствовала, что с Нин Тао в это время что-то не так, это было похоже на изменившегося человека.

Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами, а затем вытащил из него сорванную с орфографии версию талисмана и снова улыбнулся: "Однако, я не буду грубить, но все же есть способ заставить вас говорить. Это моё домашнее очарование может ощипывать одежду людей, хочешь попробовать?"

Сказав это, он прикрепил к груди Сунь Ланьсяна ощипанный вариант амулета.

"Нет! Ты ублюдок!" Сунь Ланьсян извивалась над ее телом и пыталась уклониться, но уклониться не смогла, и с протянутой рукой Нин Тао очарование уже было прикреплено к ее груди.

Однако Нин Тао не сразу ощипал ее одежду, и он вытащил еще один подлинный ощипывающий талисман из маленького сундучка с лекарствами и сказал: "Этот талисман - подлинный ощипывающий талисман, он может ощипывать вирус и жир из человеческого тела, я могу использовать его, чтобы перенести всю плоть с твоей задницы на твое лицо". У тебя красивая толстая задница, и ты был бы еще красивее, если бы все это перенесли на твое лицо, хочешь попробовать?"

"Заткнись!" Сунь Ланьсян сходил с ума.

С протянутой рукой Нин Тао к лицу Сунь Ланьсяна был прикреплен подлинный выщипывающий талисман. Затем он ввел экстрасенсорную силу, чтобы активировать обаяние выщипывания, вытягивая Сунь Ланьсяна. Жир на его бедрах переместился к его лицу.

"Нет!

Каково было бы перенести всю плоть с твоей задницы на твое лицо без женщины, которая любит красоту? Не говорите, что это становится реальностью, просто представляя, что это сломает ее.

Нинг Тао игриво сказал: "Вы, женщины, на самом деле хотите, чтобы это было, когда вы говорите "нет", верно? Хочешь еще раз попробовать мой домашний очаровательный шарм?"

"Не........"

"Это желание". Нин Тао опустил настоящий выщипывающий талисман, схватил неправильно написанную версию выщипывающего талисмана, впрыснул духовную энергию для его активизации, а затем аккуратно поднимал его вверх, шаг за шагом.

Сунь Ланьсян снова отчетливо видела, как ее одежда распадалась, как ее затягивало в туманные ощипанные руны, как большие полосы белоснежной кожи выходили на воздух. Она сломалась и закричала: "Сумасшедшая! Ублюдок! Чего именно ты хочешь?"

Нин Тао отпустил руку, и его выражение стало серьезным: "Вы знаете, чего я хочу, вы и ваш дед должны быть основными членами Биотехнологической компании Genesis, вы должны знать Dan Cure Биотехнологической компании Genesis, запишите это для меня молчаливо. И еще, расскажи мне все, что ты знаешь о персонаже У Юэ!"

"Я не знаю!" Сунь Ланьсян ответил категорически.

Рука Нинг Тао внезапно прощупывается на предмет упоминания.

Ух ты, на секунду, белая овца.

Также была снята веревка, что равнозначно развязыванию Сунь Ланьсяна. Как раз в этот момент Сунь Ланьсян внезапно ударил ногой в грудь Нин Тао.

Нинг Тао не уклонился.

Бряк!

Сунь Lanxiang ноги без обуви сильно ударил по груди Нин Тао, этот гнев к удару естественно используется по всему телу, Нин Тао был немедленно ногами от ее вылетающих вверх, упал тяжелым ударом на землю.

Сунь Ланьсян вскочил, готовый убить от боли.

Базз!

Рев.

"Пффф!" Сунь Ланьсян открыла рот и изрыгнула рот, полный крови, и ее тело, которое только что встало прямо, казалось, внезапно прижали к горе, сорвавшись и заползти на землю. На этот раз боль была невыносимая, не говоря уже о том, чтобы наброситься на Нинг Тао, чтобы мучительно убить его, даже палец не мог пошевелиться.

Это была яма, которую Нинг Тао выкопал для нее.

Нападение на владельца клиники посреди клиники в небе, разве это не возбуждает неприятности? Добрый и Злой Динг уже гневно смотрели друг на друга, она нанесла удар не из-за законов клиники, поэтому она дала Доброму и Злому Дингу шанс нанесения удара.

В Поднебесной клинике злые помыслы и грехи были меньше определенного уровня, а добро и злые зелья лишь слегка подавлялись и не стали активно атаковать. И как только злые помыслы и грехи превысили определенный предел, тех, кто приходил, жестоко подавляли, опыт Цинь Чжоу стал живым примером. Сначала она даже не осмелилась пойти в Небесную внешнюю клинику, но после возвращения из Сычуаньской катастрофы, она смогла пойти в Небесную внешнюю клинику, она просто чувствовала себя неуютно, и все, что она получила за это время, было легким подавлением. А после поездки в Африку Трипод Добра и Зла даже намекал на улыбку на ее лице.

Нин Тао встал с земли и медленно шел по направлению к Солнцу Ланьсяну, говоря: "Послушайте, я ведь не ошибаюсь, да? Если бы это был ты, твои средства были бы более злыми, чем мои, и твое сердце было бы более решительным, чем что-либо, чтобы убить меня".

"Ты... убей... меня!" Из уст Сунь Ланьсяна исходил зернистый звук, каждый слог, несущий ненависть настолько густую, что его нельзя было растворить.

Нин Тао остановился на стороне Сунь Ланьсяна, стараясь изо всех сил сохранить свою точку зрения: "На этот раз компания "Черный огонь" и компания "Биотехнология Бытия", в которой вы находитесь, оба не имеют ничего общего, охотясь на моих друзей и похищая их в качестве заложников, чтобы держать меня в заложниках, они все обычные люди, как все это может быть сделано?"

"Это... не имеет к нам никакого отношения...!"

"Вы, ребята, не лучше! Сначала он солгал мне, потом пытался убить меня. Разве Инь Мо Лан не был также похищен вами, как заложник?" Голос Нин Тао замерз: "Я сказал, что пока у вас, ребята, нет результатов, у меня тоже не будет результатов". Когда я так говорю, понимаешь, о чем я? До тех пор, пока у вас сохраняется такое отношение, уверяю вас, вы будете испытывать в десять раз больше боли, чем сейчас".

В глазах Сунь Ланьсяна вспыхнул страх, как она трепещущим голосом сказала: "Ты... злобный демон!"

Нинг Тао хладнокровно засмеялся: "У меня уже есть демоническая сторона, просто вы, ребята, ее разбудили". Я спрошу тебя ещё раз, ты написал Дан Фан молча или нет, ты рассказал или не рассказал мне информацию У Юэ?"

Глаза Сунь Ланьсян мерцали, одновременно выдерживая боль подавления со стороны Трипода Добра и Зла, в этот момент она столкнулась с самым трудным и болезненным выбором в жизни.

Нин Тао присел на корточки, протянул руку и схватил подлинное очарование выщипывания на лице Сунь Ланьсяна, духовная энергия активизировалась, передавая жир ягодиц к ее лицу постепенно, шаг за шагом.

Весь процесс хорошо виден.

"Я... говорю!" Психологическая защита Сунь Ланьсяна рухнула, и она шипнула: "Ты остановись"!

У каждого есть уязвимая сторона, которая просто появляется перед ним.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0445 Потомки рая военного положения?**

Глава 0445 Потомки рая военного положения? Нин Тао сорвал сорванную с орфографии версию руны и прикрыл тело Сунь Лансяна, дело не в том, что он не хотел её смущать, а в том, что он не хотел, чтобы такой важный разговор состоялся, пока одна из вечеринок была голой.

Это было бы недостойно.

Чувства Сунь Ланьсян естественным образом стали более естественными, так как она открыла рот и сказала: "У Юэ - Бессмертный Зетинь, я слышал, как мой дед говорил об этом, и ходят слухи, что она потомок У Зетинь, и после возделывания она вышла в реки и озера под именем Зетинь Бессмертная".

Здесь нет звука.

Нинг Тао протянула руку и прикоснулась к выщипнутому талисману на щеке: "Продолжай".

В глазах Сунь Ланьсяна вспыхнула вспышка ненависти, но в следующую секунду она избегала взгляда Нин Тао и продолжала: "Она спасла жизнь моему дедушке, а дедушка остался рядом с ней и работал на неё, чтобы отплатить ей". Она очень умна, мой дед говорил, что она самый одарённый культиватор, которого он когда-либо видел, она начала своё уединение в середине династии Мин и оставалась в уединении до начала династии Цин, теперь она культивировала Малое Нирванское царство, всего в одном шаге от Малого Нирванского царства".

Нин Тао был поражён, его сторона царства Дан ещё не прошла, и даже первенец во внутреннем царстве Дан был размером с горошину, но У Юэ был уже на поздней стадии Маленького нирванного царства, всего в одном шаге от Великого нирванного царства! Вы должны знать, что после Великого царства нирваны, вы должны пройти через захват, и если вы пройдете мимо этого, вы будете бессмертны!

С его пониманием Царства Культивирования до сих пор, самое главное было открыть дух, то есть пробудить врожденное духовное осознание и открыть дверь к культивированию. Каким бы простым это ни казалось, 100 000 человек в современном мире не могут найти человека, способного открыть свое сердце.

После просветления строится фундамент, очищается сутра, закладывается фундамент тела и сознания.

После уровня основания - это конец дана, в котором взращивается внутренний дан, и духовная энергия неба и земли поглощается для увеличения возделывания духа.

Внутренний дан, который был сделан в предыдущей стадии, рождает Первого Младенца, а затем Первый Младенец рождается после разрыва дана. В этом царстве первенец заменяет внутренний дан для поглощения и уточнения ауры неба и земли, и этот процесс также равнозначен "воспитанию духа". Этот "дух" на самом деле является душой, которая используется для поглощения ауры неба и земли, чтобы дать ей вещество. Утверждалось, что душа весит 21 грамм, но современные технологии не могли это подтвердить, но это было верно в мире земледелия, и чем тяжелее реальный вес души, тем мощнее она была, и тем выше шансы на успех в будущем.

После этого Младенец Юань находится в царстве вне тела, где Младенец Юань может оставить тело и практиковать в одиночестве. Чен Пинг Дао был в этом царстве, когда он вышел из своего тела, он контролировал тело собаки и обманул его.

После Царства Выхода есть Маленькое Царство Нирваны, Великое Царство Нирваны, и Последнее Царство Земли, Переходное Царство. Понимание Нин Тао этих трех царств было еще неглубоким, но было нетрудно увидеть только с сайта this俢, как велик сейчас разрыв между ним и У Юэ! Это все три королевства!

С таким отрывом странно играть, чтобы выиграть.

"Теперь ты знаешь страх?" В тоне Сунь Ланьсяна был намек на злорадство: "Ты совсем не подходишь ей, как только она лично подойдет к своей двери, она может схватить тебя, если захочет, и убить тебя, если захочет, у тебя вообще нет шансов".

Папа!

Хрустящий звук.

Пощёчина Нин Тао приземлилась на задницу Сунь Лансяна, а едва спрятанное платье подпрыгнуло и чуть не соскользнуло.

Сунь Ланьсян укусил ее губу от стыда, ее глаза наполнены божественным светом, который хотел убить.

Нинг Тао холодно сказал: "Продолжай говорить!"

"Она........" Сунь Ланьсян на мгновение контролировала свои эмоции, прежде чем продолжить: "Позже я тоже родился". Мой дед открыл мой дух и научил меня практиковаться. Однажды она встретила меня и настолько полюбила, что сказала моему дедушке, что хочет, чтобы я последовал за ней, и дедушка согласился. После этого она мне очень помогла, попросив эликсиры для эликсиров, эликсиры для эликсиров, эликсиры для эликсиров..............................".

"Я жил особенно насыщенно в то время, я культивировал ее и в глубине души задавался вопросом, как я могу отплатить за ее доброту". В то время я понятия не имел, что она задумала, и я понятия не имел, за чем следит мой дедушка, пока однажды..."

"Она попросила меня убить человека, который был не более чем мясником, убивающим свиней, и я даже не знал его, и я не верил, что он причиняет ей вред. Но я все равно это сделал, и это было мое первое убийство. Только после этого я смогла проследить за ней поближе..."

"Она чрезвычайно амбициозная женщина, которая рассматривает своего старого предка, У Цзэтянь, как идола, который хочет построить империю выращивания, и она хочет быть королевой, которая правит всем". Впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел, впервые увидел.

"Тогда и династия Цин была уничтожена." Нинг Тао ввел ее в курс дела.

Насколько темным должно быть это лицо?

"Ming up", "Ming down".

"Убирайся", убирайся.

Если она хочет быть королем, она не будет королем!

Сунь Ланьсян взглянула на Нин Тао странным взглядом, казалось бы, испугавшись, что его пощечина снова приземлится на ее задницу, и продолжила: "Потом, после реформы и открытия, она вышла из ворот и вызвала старое министерство и его потомков, чтобы основать биотехнологическую компанию "Бытие"".

Нин Тао сказала: "Это сейчас демократический мир, большинство королей, оставшихся в феодальных обществах, живут и умирают только во имя, остался только один титул, очень немногие имеют реальную власть, поэтому ее стремление быть королем должно быть проклято, не так ли? Так кажется, что она действительно потомок У Цзэтянь, который настолько могущественен и похотлив, что даже такой человек, как она, может стать бессмертным? Как бредово!"

"Это все, что я знаю о ней." Сунь Ланьсян сказал.

Нин Тао сказал: "Ты немного пропустил, откуда взялся фрагмент черепа Чжу Хонъюй в ее руке, и была ли она тогда вовлечена в битву, чтобы осадить Фокс Цзи и убить Чжу Хонъюй"?

Сунь Ланьсян молчал.

Нинг Тао протянула руку и мягко потерла выщипанный талисман, который был прикреплен к ее лицу.

"Но что?"

"На самом деле, это она и мастер Факку слили секрет."

"Давай!"

"В конце династии Мин и в начале династии Цин вдруг появился Фокс Цзи и Родоначальник Искатель Дан, и никто не знал, откуда она пришла, и она ходила по кругу, захватывая врачей выращивания, чтобы усовершенствовать эликсиры для нее, и никто из врачей выращивания, которые были захвачены в плен, не выжил. Те Врачи Культивирования усовершенствовали для неё большое количество таблеток Искания Предков, и хотя Культивисты и Демоны ели Непобедимую Духовную Силу, также было много людей, которые сходили с ума после того, как съели их, а затем умерли.........".

"В тот период времени в мире культивирования говорили о фобиях лисы, и именно в этот период распространились слухи о таблетке Искателя Предков, говоря, что таблетка Искателя Предков была бессмертной таблеткой бессмертного царства Дана в Древней Эре Линга, и, приняв её, она могла обрести способность переворачивать время и пространство, избегать небесных бедствий, и стать бессмертной с одной таблеткой........".

"Она, наверное, знала больше, но не сказала мне". Она в частном порядке пошла к Мастеру Соколу, а затем Мастер Сокол использовал свой престиж в области выращивания, чтобы выпустить демонический приказ о ликвидации. Даосисты Культивационного царства все боятся, что однажды к ним придет Леди Лис, и у кого-то, кто будет держать голову, естественно, будет кто-то, кто ответит, так что они охотятся на Леди Лис по всему миру..........."

На самом деле, он хотел ограбить Fox Ji's dan cao, Нин Тао понимал в своем сердце, но он не сказал этого.

"Во время одной осады Фокс Цзи была тяжело ранена и сбежала, не слыша о ней в течение долгого времени. Но позже было неизвестно, кто обнаружил его первым и сказал, что Фокс Цзи вышла замуж за принца Чжу Сана и родила дочь, а на черепе этой дочери тайным образом вырезала формулу "Поиск предков Дана". Люди, пережившие первоначальную осаду Fox Ji, снова собрались на охоту, а потом возник вопрос о северном склоне Священной горы". Сунь Ланьсян на мгновение остановился и добавил: "Это все, что я знаю, не полузадуманное слово". Ты также должен выполнить свое обещание и отпустить меня".

Нин Тао сказал: "Ты до сих пор не рассказал мне о формуле Дэн в руке У Юэ, ты расскажешь мне или молча запишешь ее, и я отпущу тебя".

"Я не знаю!" Настроение Сунь Ланьсяна внезапно вышло из-под контроля.

Нин Тао слабо сказал: "Я человек, который говорит в духе контракта, я задал два вопроса, вы ответили мне только на один, как вы хотите, чтобы я выполнил устный контракт между нами".

Сунь Ланьсян гневно сказала: "Я всего лишь убийца под ее сиденьем, как она могла рассказать мне такой секрет"?

Нин Тао сказал: "Тогда мне все равно, у меня есть два вопроса, и если вы ответите только на один, я не смогу вас отпустить". Кроме того, ты не знаешь, твой дедушка так предан и проработал с У Юэ столько лет, что точно знает. Оставайся пока здесь и жди, пока твой дедушка возьмет для тебя кубик Дэна".

"Ты презренный! Ты бесстыжий! Ты ублюдок! Ты не умрешь!" Сунь Ланьсян проклят.

Вместо того, чтобы злиться, Нин Тао засмеялся: "Тебе тяжело быть здесь, поскольку, как ты мне столько говорил, я дам тебе другую клетку, тебе будет удобнее туда попасть". Ты встаешь сам или я тебя подтягиваю".

Сунь Ланьсян боролась за то, чтобы встать, но подавление добра и зла всегда было рядом, она стиснула зубы и смогла только держать фут в высоту, но потом снова упала, улыбаясь и ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа.

Нинг Тао сказал: "Похоже, я единственный, кто может сделать это за тебя".

Он подошел к ней, просунул одну руку ей под шею, а другую - под крючок ноги и взял ее в руки.

"Отпусти меня! Ублюдок!" Сунь Ланьсян отреагировала как слабая женщина, которая была так и так, ее тело было набито напряжением, страхом и стыдом.

Нин Тао не оставил ее, обняв к двери библиотеки свитков искривления, открыв ее и войдя внутрь.

Сунь Ланьсян открыла для себя поле духа Нин Тао, и различные материалы духа, которые росли в нем, и на мгновение она забыла о стыде и страхе, ее глаза были наполнены божественным светом удивления.

Ступеньки Нин Тао были непрерывными, и он отнес Сунь Ланьсяна ко второй двери склада, снова толкнул его и вошел внутрь.

Библиотека каллиграфических свитков была грубо пустой и пустой, идеально подходящей для камеры для женщин-заключённых.

Нин Тао уложил Сунь Ланьсяна: "Это твоя камера, оставайся здесь честно".

Придя сюда и не увидев лица Доброго и Злого Динга, Сунь Ланьсян, очевидно, чувствовал себя намного лучше, и хотя это тоже было подавлено, в целом, это было терпимо. Казалось, что ситуация заставила её задуматься, и её глаза переместились к двери библиотеки, которая была разрушена библиотекой каллиграфических свитков.

Нинг Тао тоже больше ничего не говорил, разворачивался и уходил.

Ого!

Сунь Ланьсян внезапно отскочил от земли, и белый выстрел, похожий на копье, был направлен на куимэнов. Подойдя к двери библиотеки, она держала свою фигуру в руках, протянула руку и столкнулась с ней.

Бряк!

С приглушенным звуком тело Сунь Ланьсяна полетело назад, крепко прикрепленное к стене, к которой была обращена дверь библиотеки, и сползло вниз к стене.

Нин Тао оглянулся на нее и улыбнулся: "Я забыл напомнить тебе, что дверь здесь открыта только для меня, вот что произойдет, если ты заставишь ее открыться. Кроме того, никуда не писай, если Ри не хочет попробовать, каково это - быть сейчас на улице".

Нинг Тао на мгновение подумал: "Я принесу тебе раковину позже".

Сунь Ланьсян: ".........."

Нинг Тао открыл дверь казначейства и ушел.

Он посадил Сунь Ланьсяна в тюрьму с одной целью, а не для обмена на Дан Фан, и если бы У Юэ и Сунь Пинчуань или кто-нибудь из биотехнологической компании "Бытие" когда-нибудь напали на его друзей и родственников, то, простите, он бы убил Сунь Ланьсяна!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0446 Не тихое утро.**

Глава 0446 Это не тихое утро, когда ты выходишь в клинику, и солнце светит на тебя, но оно не может рассеять облако в голове Нинг Тао. Ни У Юэ, ни Николас Конти сейчас не были противниками. Его небольшая команда также была далеко не сопоставима с Blackfire и Genesis Biotech.

Это трюк. Как ты с ним справляешься?

Нинг Тао подумал, когда шел, и неосознанно подошел к двери арендованного двора.

Хуан Донглин и Фан Мин, которые жили через дорогу, также случайно вышли из двери, за ними последовал Хуан Сяопэн, который держал игрушечный пистолет за задницей.

Нин Тао вздохнул: "Учитель Фан, господин Хуан, доброе утро, к чему вы клоните?"

Хуанг Донглин улыбнулся и сказал: "Итак, это доктор Нинг, разве не выходные, мы везем детей в "Подводный мир" поиграть".

Фан Мин взглянул во двор и сказал: "Почему бы тебе не позволить твоей семье, Сяо Цзи, пойти с нами, чтобы дети могли составить компанию".

Нинг Тао сказал: "Тогда не беспокойтесь, это доставит вам неприятности".

Фан Мин сказал: "Никаких неприятностей, этот ребёнок Сяо Цзи очень хорошо себя ведёт, пусть идёт с нами, я о ней позабочусь".

Нин Тао все еще вежливо отказалась: "Сегодня у нас также семейное мероприятие, вы, ребята, идите поиграйте, мы ее потом выведем".

Взгляд разочарования пересекся с лицом Фан Мина: "Ладно, пойдем, Сяопэн и дядя Нин увидемся позже".

Хуан Сяопэн передал Нин Тао младший салют и вежливо сказал: "Прощай, дядя".

Нин Тао улыбнулся и прикоснулся к голове Хуан Сяопэна: "Отлично, возьмите оружие и станьте генералом в будущем, чтобы защитить свою страну".

Хуан Сяопэн сильно кивнул, "Хмм!"

Семья из трех человек ушла.

Нин Тао посмотрел в задней части тройки, не зная, почему в его сердце всегда было странное чувство, но не мог сказать точно, что это было.

Ворчащий Небесный Пес выбежал из двери и вилял хвостом в Нинг Тао: "Старый Отец, Мать-мать Цин попросила меня позвать тебя домой на завтрак".

"Хмм." Нин Тао ответил, что было до того, как он убрал свой взгляд с трех спин семьи и вошел в дверь.

Гав, гав, гав...............................

Внезапно раздался странный звонок мобильного телефона; это был звонок рычащего собаки.

Нинг Тао не мог не оглянуться назад, но увидев, как рычащий собака вытащил его мобильный телефон, стоя в вертикальном положении, две лапы прижали телефон к его рту, чтобы поговорить с кем-нибудь.

"Экспресс"? Это мой корм для собак? Ладно, ладно, я сейчас принесу". Рычащий собака повесил трубку, за ним последовал еще один поворот и выбежал.

Купить себе собачий корм?

Богатая собака - это не то же самое.

Нин Тао горько покачал головой и собирался позавтракать, когда вдруг вспомнил что-то, а затем снова перевернул с ног на голову.

У двери курьер на электрическом велосипеде смотрел на рычащего собаку с инопланетным взглядом, посылкой в руке и ручкой.

Рычащий собака тоже немного встревожен, он может говорить, но если он откроет рот, он может напугать роженицу, который попадет в мозговой застой. Он также может написать несколько слов, но какая разница между этим и разговором?

Нинг Тао сказал: "А вот и посылка".

"Номер телефона", - сказал курьер.

Нин Тао сказал номер телефона Ревющего Скай Пса и подписал его.

Курьер уехал на электрическом велосипеде.

Нин Тао мягко разбил голову рычащей собаке неба пакетом с кормом для собак: "Какой корм для собак вы хотите съесть, скажите маме-маме Цин и маме-маме Цзян, чтобы она купила его для вас, у вас будут проблемы с получением курьера самостоятельно в Интернете".

Рычащий Небесный Пес усмехнулся: "Ладно, я понял, пап." Сказав это, он одним укусом схватил пакет с кормом для собаки и побежал во двор.

Нин Тао также повернулся и подошел к двери, но сделал всего один шаг и остановился на своем пути. Он повернулся и двинул глаза в сторону входа в переулок.

На золотом утреннем солнце старый беловолосый мужчина в танцевальном пальто медленно пробирался сюда. Он носил солнечные очки на лице и носил в руке меч, как старик, возвращающийся домой после утренней зарядки.

Но он точно не был каким-то стариком, возвращающимся домой после утренней гимнастики, он был Сунь Пинчуан.

Нин Тао сузил на него глаза и сказал: "Ты все еще торопишься, это самолет или летающий меч"?

Сунь Пинчуань не сказал ни слова и продолжал идти этим путем.

Нинг Тао сказал: "Ты один осмеливаешься подойти к двери?"

Как только его слова упали, в устье переулка снова налилась большая толпа людей. Одетые в разнообразные костюмы, одетые в танг, одетые в пернатые костюмы, эти люди выглядели как группа людей, проезжающих мимо в массовом порядке в спешке к работе. Но это была лишь поверхностная иллюзия, подавляющее большинство этих людей были мастерами боевых искусств с внутренней силой, а некоторые из них были культиваторами с небольшой духовной силой. Некоторые из этих людей были вооружены оружием, некоторые - пистолетами, некоторые - короткими мечами и другим холодным оружием, хотя их и не держали в руках, но не могли спрятать нос.

Солнце Пинчуань был впереди, мертвые были позади, и большая группа людей молчала, но импульс, который собрался вместе, был как темное облако над головой, и Тарзан был ошеломляющим!

"Ну, забудь, что я это сказал." Нинг Тао пожал плечами: "Чего вы хотите, ребята?"

Солнце Пинчуань остановился под передней ступенькой двери, его голос холодный: "Дайте мне мою внучку, и я возьму мужчин с собой". Иначе я раскачаю это место!"

Нинг Тао сказал: "Каким-то образом, кто твоя внучка? Что ты делаешь, когда пропала твоя внучка, тебе нужно пойти в полицейский участок и позвонить им".

Угол рта Sun Pingchuan дернулся, и его правая рука схватила эфес его меча.

В этот момент Инь Мо Лань, Цинь Чжуй, Бай Цзин и Цзян Хао, а также рычащие собаки tien, которые только что сложили свои пакеты с собачьим кормом, все вышли и встали позади Нин Тао, холодно глядя на Сунь Пинчуань и большую группу мертвых солдат за дверью. У Цинь Чжоу и Цзян Хао на теле все еще были муколистые фартуки, что немного не совпадало со сценой.

Атмосфера на месте происшествия сразу напрягалась, воздух наполнялся запахом пороха, и казалось, что малейший шум вызовет взрыв, если кто-нибудь выплюнет без разбора рот, полный слюны.

"Где Ву Юэ? Она даже не пришла, а у вас, солдат креветок, хватает наглости прийти сюда и искать неприятностей?" Нин Тао сказал, и как он говорил, его глаза бросились на полотно зданий на противоположной стороне, а также на левую и правую сторону этого переулка. Он использовал технику видения и обоняния, но кроме первого погодного поля и запаха обычных людей, он не нашел присутствия У Юэ. Насколько он понимал, когда У Юэ не пришел, перед ним не было никакой угрозы для этой группы людей.

"В последний раз скажу, где моя внучка! Отдай ее!" Голос Сунь Пинчуань нес в себе чудовищную ненависть.

Чау!

Змеиные когти Цинь Чжуй отпустили, и она холодно сказала: "Сунь Пинчжунь, если ты осмелишься снова проявить неуважение к моему брату Нин, я убью тебя!".

Кланк!

Сунь Пинчуань вытащил свой меч.

Этот меч не был летающим мечом Ву Юэ, это был просто изысканный меч. Однако, несмотря на то, что это был не летающий меч, это, конечно, был меч, который прорезал золото и нефрит, и температура вокруг него была намного ниже, как только он был обмотан.

За Солнцем Пинчуаном кто-то вытащил его пистолет.

Атмосфера на сцене была еще более напряженной.

Нин Тао поднял руки: "Все, успокойтесь и не будьте импульсивны". Сунь Хейкава, ты не хочешь увидеть свою внучку? Хорошо, я возьму тебя, возьму людей Ли и пойду за мной."

Если бы была война, он и его небольшая команда могли бы легко уничтожить Сунь Пинчуань и мертвых солдат, которых он привез с собой. Но это северный мегаполис, ведь если будет война, то, по оценкам, менее чем через десять минут этот район будет окружен войсками.

Нин Тао пошел вниз по ступеням, проигнорировал золотую и нефритовую резку культивационного меча в руке Сунь Пинчуаня, и пришел прямо к его уху, нажав его голос и сказав: "Твоя внучка действительно в моих руках, и я возьму тебя, чтобы увидеть ее сейчас, но для того, чтобы твоя внучка вернулась к тебе, ты должен принести рецепт дана в руке У Юэ и обменять его со мной.".

Сунь Пинчуан скрипит зубами: "Не смей..."

Нин Тао, однако, похлопал по плечу Sun Pingchuan и подошел к клинике.

Цин Чжуй, Бай Цзин, Цзян Хао и Инь Мо Лан, а за Нин Тао последовал рычащий Пес Тянь.

Сунь Пинчуань, не колеблясь, заставил людей следовать за Нин Тао. Он не знает, что он один, и он культивировал эти мертвые солдаты не противник Нин Тао и Нин Тао маленькая команда вообще, но это вопрос беспокойства и хаоса, для того, чтобы спасти свою внучку он не может заботиться так много.

Когда он шел, Нин Тао замедлил темп и сказал: "Старший Сун, помнишь, что я сказал тебе, когда мы встретились в больнице? Не страшно, что люди иногда слепы в глазах, страшно, что они слепы в сердце. Ты работаешь на У Юэ сотни лет, я боюсь, что люди, которых ты убил для неё, смогли организовать школу, верно? Но твоя внучка в беде, ты здесь, где она?"

Солнечный Пинчуан холодно ворчал, ''Раздражая неприятности''? Пусть такие презренные трюки больше не будут использоваться передо мной, я прошел больше мостов, чем ты!".

Нинг Тао тоже не злился: "Правда всегда уродлива, и ты не хочешь смотреть правде в глаза".

Сунь Пинчуань снова ворчал и перестал игнорировать Нин Тао.

Бай Цзин пришел к Нин Тао: "Ты правда собираешься отвезти их в клинику?"

Нинг Тао кивнул.

Уайт сказал: "Хорошо, тогда я наложу заклинание в том переулке, поймаю их в ловушку и устрою им воссоединение".

Нинг Тао сказал: "Тогда поговорим об этом".

Вид на клинику Sky Out появился, и в переулке стояло несколько обычных людей, женщина торопилась с соевым молоком и булочкой, мужчина средних лет с рекламой на подсобном столбе и женщина, стоящая посреди переулка и наблюдающая за клиникой Sky Out. Она была одета в длинное черное платье с стройной спиной. Длинные черные волосы случайно падают на плечи, слегка покачиваясь при утреннем бризе, с мягкой красотой.

Однако ничего из этого не было сутью, сутью было то, что она несла меч в руке.

Нинг Тао внезапно остановился на своем пути.

Женщина обернулась и посмотрела на Нинг Тао с улыбкой на лице: "Ты, доктор-культиватор, на самом деле не простой, откуда взялась эта клиника"?

Эта женщина была не кем иным, как У Юэ.

Сердце Нин Тао было наполнено шоком и смятением, и хотя он проделал весь этот путь сюда, чтобы возбудить и сказать, что Ву Юэ не пришел, он использовал свои приемы прицеливания и ароматизации, чтобы разведать окрестности в поисках тени Ву Юэ. К его шоку и недоумению, до сих пор, видя Ву Юэ своими собственными глазами, он не мог открыть для себя существование прежнего погодного поля Ву Юэ, а также запах Ясной Весны Ауры!

У Юэ была прямо перед глазами, но она была похожа на трехмерную проекцию на солнечном свете, которую можно было только видеть, но не чувствовать.

Что происходит?

Может ли быть, что культиватор на поздней стадии Малого нирванского царства смог скрыть свое предыдущее погодное поле?

Даже если заранее не видно погодного поля, добро от зла невозможно отличить. Нин Тао смутно понимал что-то в своем сердце, неудивительно, что он не видел сильную порочную ауру прошлой ночью, в основном из-за этого, будь то Николас Конти или У Юэ, оба они скрывали свои предыдущие поля погоды. Это не столько защита от чего-либо, сколько боевой навык. Представьте себе, как было бы ужасно, если бы такой враг оказался вне вашего поля зрения, как только бы вы его увидели и не почувствовали его присутствия!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0447: Обратный удар джедаев**

Глава 0447 Джедаи дали отпор: "Подвинься, подвинься". Женщина с булочкой и соевым молоком гуляла, бормоча: "У вас нет качества, аллея уже узкая, зачем вы тут кучка людей стоите? Вы, ребята, стоите здесь в групповом здании или в пирамидальной схеме?"

Нинг Тао уступила ей дорогу.

Не со всеми можно связаться.

Сунь Пинчуань и большая группа погибших солдат также прошли путь.

Женщина съела булочки, выпила соевого молока и прошла сквозь толпу, бормоча: "Те, кто полны и бездельничают, один за другим, похоже, не платят ипотеку...".

Большая группа людей с оружием и ножами, и культиватор, который мог согнуть уличный фонарь шеста, просто смотрел в тишине, как женщина проходила мимо них, ее глаза спокойны, и ее сердце волнистое.

Тот, кто разместил объявление, также подошел, неся в руке ведро с пастой. Он взглянул на людей, переполненных в переулке, и вместо того, чтобы почувствовать убийственную ауру или доминирование, он почувствовал возможности для бизнеса. Он сделал паузу, когда проходил мимо Нин Тао, руками и ногами наклеил пасту на утилитарный столб, а затем вытащил рекламу из рюкзака и защелкнул ее.

Ищу "Мисс Телефон": 139..............

Тогда тот, кто разместил объявление, тоже ушел.

Помаши кистью и оставь счастье на земле.

Переулок затих.

Нинг Тао сухо кашлял, нарушая тишину: "Эта сестра, о чем ты только что спросил меня?"

Уголок рта У Юэ плавал с намеком на смех, ее нефритовый кошмар был похож на цветок, и этот намек на смех мгновенно дал людям красоту цветущего бутона цветка: "Мой рот все еще сладкий, только потому, что ты называешь меня сестрой, до тех пор, пока ты освобождаешь человека и даешь мне dan cao, я пощажу твою жизнь".

Углы рта Нин Тао также раскрыли намек на улыбку: "Кажется, у меня нет выбора, хорошо, я отпущу ее первой, она в моей клинике".

С учетом этого, он подошел к клинике.

Инь Мо Лань, Бай Цзин, Цин Чжуй, Цзян Хао и рычащий Пес Тянь также последовали за Нин Тао.

Напев!

Хрупким звуком она вытолкнула Летающий Меч Дхармы в руке У Юэ, и под утренним светом вспыхнул ослепительный холодный свет.

Нин Тао остановился в своих треках, и этот намек на улыбку в углу его рта исчез: "Ты уверен, что хочешь сделать это здесь?".

У Юэ сказал слабо: "Не думайте, что я не знаю, как вы сбежали, вы хотите использовать тот же трюк снова, вы думаете, что вы можете добиться успеха? Я засуну мусор, который ты бросаешь в меня в рот".

Сердце Нин Тао зажглось от шквала гнева, но на поверхности он выглядел спокойным, только его голос остыл: "Кто ты такой, чтобы приходить ко мне и проливать бобы по своему желанию? Как только ты это сделаешь, Сунь Ланьсян наверняка умрёт".

Прежде чем У Юэ смог ответить, Сунь Пинчуань гневно воскликнул: "Малыш, ты осмеливаешься!"

Нин Тао сзади вытащил из талии усовершенствованное баржевое ружье, а затем сказал: "Подождите следующего хода, и вы, ребята, пойдёте в клинику".

Инь Мо Лань, Бай Цзин, Цин Чжуй и Цзян Хао кивнули головой с пониманием. Ворчащий Тенгу задержался на секунду и тоже кивнул собаке головой.

Если бы это было в другом месте, Нин Тао открыл бы дверь удобства и привел бы людей, чтобы бежать, в конце концов, У Юэ трех царств над ним, сила слишком сильна, борьба, конечно, не победил. Однако здесь он не боялся У Юэ, потому что здесь была Небесная внешняя клиника.

У Юэ глаза замерзли: "Неужели ты осмеливаешься со мной драться?"

Холодная улыбка появилась из угла рта Нинг Тао: "Хочешь попробовать?"

Wu Yue снова взглянул на Небесную внешнюю клинику в конце переулка, нахмурившись, как будто в мыслях.

Пальцы Нинг Тао сломались.

Бах!

Выстрел.

Рафинирующая пуля пролетела к груди У Юэ.

Если у вас получится, никогда не пишите, даже если это будет такая подлая атака, Нинг Тао будет рад это сделать.

Линия холодной ости вспыхнула, и летучий меч Ву Юэ раскололся на эту изысканную пулю.

ДИНГ!

Когда пуля раскололась надвое, на лезвии меча появился небольшой зазор, и У Юэ, который был уверен, что сможет полностью поймать выстрел Нин Тао, также был сбит с ног на несколько шагов огромным ударом!

Глаза У Юэ были наполнены ужасающим божественным светом, но в следующую секунду - чудовищной яростью. Прямо сейчас, этот маленький Доктор Культивирования был для нее как существование, и он осмелился выстрелить в нее, и даже позволил ее драгоценный летающий меч показать зияющую дыру!

В ту же секунду Инь Мо Лань, Бай Цзин, Цин Чжуй, Цзян Хао и рычащий Пёс Тянь Тянь Тянь потянули за ноги и направились в клинику. Все они знали, что такое Небесная внешняя клиника, и, конечно же, они понимали, что находится в сердце Нинг Тао.

Бах, бах, бах!

Нин Тао не дал шанса Ву Юэ вздохнуть вообще, пальцы щелкнули, баржа-рафинадёрка подёрнулась, и пуля выстрелила в сторону Ву Юэ в ярости.

У Юэ разделил две рафинирующие пули, и еще две маленькие щели были добавлены к лезвию этого летающего меча. Она не осмелилась снова заблокировать рафинирующие пули нефтеперерабатывающего баржевого пистолета, был выдан трюк с мечом, и летучий меч превратился в поток света и мгновенно укоренился в сторону Нинг Тао.

Не дожидаясь, пока летающий меч пронзит тело Нин Тао, меч Сунь Пинчуаня уже первым ударил ножом в жилет Нин Тао. Он вытащил свой меч, как только Нин Тао сделал первый выстрел, он набросился на У Юэ, когда сделал второй выстрел, он был позади Нин Тао, когда сделал третий выстрел, Нин Тао сделал четвертый выстрел, он также завершил свою убийственную атаку тайком в момент, когда У Юэ отпустил свой летающий меч.

Время, которое он схватил, оставило Нин Тао без выбора, а скорость и угол наклона его меча оставили Нин Тао без возможности уклониться!

Чау!

Сгиб меча.

У меня на спине ничего нет.

Здесь единственное, чего боялся Нин Тао - это летающий меч в руке У Юэ, остальные пушки и мечи он полностью проигнорировал!

Сунь Пинчуань был ошеломлен на месте.

Нин Тао проследил за ударом меча Сунь Пинчуань боковым выпадением, избегая атаки летающего меча.

Летающий меч упал в воздух, и с помощью удара пальца-меча У Юэ, летящий меч пронзил тело Сунь Пинчуаня, и один меч пронзил задницу Нин Тао.

Меч в заднице.

Ткань облачений Небесного Сокровища была приколота, и кровавый цветок расцвел на заднице Нинг Тао. Огромное воздействие летающего меча также "вытолкнуло" его, и стрела, попавшая в землю, улетела в сторону клиники в конце аллеи.

Не зная, была ли это из-за быстрой скорости или сильного ветра, капюшон одеяния Небесных Сокровищ на голове Нинг Тао отвалился, обнажив голову.

У Юэ сделал летучий прыжок, а меч отдал приказ.

Ого!

Летающий меч проткнул затылок Нинг Тао.

Холодная ость треснула в воздухе, а аура была сильна, как радуга.

В мгновение ока летучий меч достиг затылка Нинг Тао.

Базз!

Великий Дао ревет!

Без предупреждения корпус летающего меча был покрыт трещинами, а затем отскочил назад.

Динь-динь!

Осколки летающих мечей упали с аллеи.

Цинь Чжоу протянул руку и обернул ее вокруг Нин Тао, перехватив его и вращаясь на ногах, чтобы разгрузить его. В этой позе она словно танцевала танго с Нин Тао.

Тело У Юэ жестко остановилось, глядя на летящие фрагменты меча, которые упали на землю, то выражение, то выражение, что взгляд, как будто то, что было разбито не летящий меч, а ее сердце.

Сунь Пинчуань и большая группа погибших солдат из "Биотехнологии Бытия" также были ошеломлены на месте.

Летающие мечи..............

Он просто разбился!

Только что переулок молчал, как только мечи сражались за жизнь и смерть.

"Твоя задница ранена". Женский голос нарушил удушающую тишину.

Говорит Бай Цзин, и еще до того, как ее слова успокоятся, одна из ее рук приземлится на задницу Нин Тао.

Цзян Хао одним махом отшлепал руку Бай Цзина: "Что ты делаешь?"

Уайт сказал: "Я помогаю своему шурину остановить кровотечение, у тебя с этим проблемы?"

Остановить кровотечение в заднице твоего шурина. Разве это не плохая причина?

К этому моменту ветер изменился необъяснимым образом.

Нин Тао оглянулся на свою собственную задницу, его штаны были порваны, и на его заднице была еще одна рана с перекидным верхом, которая в это время еще и кровоточила. Хотя его духовная сила уже начала исцелять саму себя, в конце концов, прошло всего лишь десяток секунд с тех пор, как появилась его рука.

"А..." Ву Ю выпустил рев.

Нин Тао, однако, расслабился и засмеялся: "Сломался"? Жаль, что такой хороший летающий меч просто разбился, как ты сможешь убить меня им в будущем?"

У Юэ посмотрел на Нинг Тао, эти глаза ненавидели резать Нинг Тао на тысячу порезов. В первый раз она была уверена, что Нинг Тао будет сверчком, которого она может раздавить до смерти, но теперь этот сверчок смеялся над ней.

Нин Тао вытянул палец и зацепил его за У Юэ: "Давай, иди и убей меня".

У Юэ сделал шаг вперёд, но остановился всего на один шаг. Разбитые куски летающего меча на земле левитировали по частям, а затем падали к ее руке с лязговым звуком.

Нин Тао открыл улыбку: "Так случилось, что я смог починить волшебное оружие, а также помог мастеру леди Ми Синь починить ее летающий меч". Как насчет того, чтобы взять фрагмент черепа в руку и заключить со мной сделку, отдать мне фрагмент черепа, и я починю летающий меч за тебя, и я даже смогу освободить Сунь Ланьсяна".

У Юэ молчала, ее лицо было мрачным и страшным.

"Ты зарабатываешь кучу денег на этом бизнесе, а ты не хочешь?" Нинг Тао сказал.

Губы Ву Юэ задрожали, когда она наконец-то заговорила: "Ты можешь жить, это из-за клиники позади тебя". Но можешь ли ты прятаться в этой клинике до конца жизни? Я обещаю тебе, как только ты выйдешь отсюда, я разорву тебя на куски!"

Нин Тао хладнокровно посмеялся: "Без летающего меча, как ты можешь убить меня? Не разговаривай по-крупному, а то я сейчас выйду, а ты убьешь меня, чтобы попытаться?"

Он действительно пошёл навстречу У Юэ.

Без летающего меча, если бы У Юэ хотел убить его, врач-культуролог, который был обучен делать это случайно и имел Небесное Сокровище одежды, чтобы защитить свое тело, он должен был бы бросить тысячу ударов или пнуть восемьсот футов? И он не надувной переворот без рук и ног, а его кошачий кулак не вегетарианский, не говоря уже о том, что у него также есть изысканное баржевое ружье, и клинок Затмения, который разрезает обычное легальное оружие, такое как морковь!

С заклинаниями?

У него также была Ваша Сутра, даже Дух Поедающий Урн и Шесть Путей Реинкарнации Диаграмма не могли помочь ему, и Wu Yue может убить его заклинаниями?

Уничтожая летающий меч Ву Юэ, текущая ситуация заключалась в том, что он не мог убить Ву Юэ, но даже если Ву Юэ хотел убить его, это было сложнее, чем спекулировать акциями А!

Нин Тао пошел в сторону У Юэ, а Инь Мо Лань, Цзян Хао, Цин Чжуй и Бай Цзин также двинулись и предприняли шаги в сторону У Юэ.

"Гав-гав!" Рычащие клыки лаяли, одержимые, виляли хвостами, качали головой, преследовали, прижимались к ритму, выглядели так, будто танцуют льва.

"Пошли!" У Юэ внезапно повернулся и уехал.

Дело не в том, что она боялась Нинг Тао, а в том, что за Нинг Тао стоит Небесная внешняя клиника. Она не могла понять, что за существование клиники Нин Тао, но в том, что она мгновенно уничтожила свой летающий меч, она не посмела бы пойти в полную битву с Нин Тао здесь.

Сунь Пинчуань посмотрел на Нин Тао, чтобы что-то сказать, засомневался и повернулся, чтобы уйти.

Нин Тао остановился в своих треках и громко сказал: "Не забудь взять череп Чжу Хонъюй с собой, когда приедешь в следующий раз, можешь убить меня, если хочешь, но принеси свою коробку с прахом".

Никто не обращал на него внимания.

Одна из кошек Бай Цзина опять приземлилась на задницу Нин Тао: "Брат, твоя задница все еще кровоточит, иди в мою комнату, и я заштопаю тебе шрам".

В сердце Нинг Тао был беспорядок чувств.

Она совсем не нервничала в такой большой сцене? А еще, почему ни один человек не пришел забрать этого гоблина?

Ка-чау!

Соленая рука белого превратилась в хрустальный локоть.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0448 Глава 0448 Все есть воля Божья.**

Глава 0448 Все божественно: "Не хочешь, все будет хорошо само по себе". В комнате Нинг Тао сказал со смущенным лицом.

Однако Цинь Чжоу погнался за Нин Тао с бутылкой перекиси водорода и рулоном антисептических губок: "Что бы ты ни захотел, твои раны все еще кровоточат, позволь мне обработать их для тебя".

Нинг Тао горько засмеялся: "Я врач-культиватор, эта кожная травма на самом деле не.......".

Но как раз в тот момент, когда он говорил, скачкообразный ход Цинь Чжоу поймал его, и одна рука также схватила талию его штанов Тянь Бао и потянула их вниз.

Божественная наложница судьбы так проста.

Нинг Тао символически дважды боролся, прежде чем сдаться, неловко сказав: "Ладно, я сам".

Он слегка спустил штаны Тенбао и слегка надул задницу. Но Цинь Чжоу подумал, что этого недостаточно, и немного спустил штаны Тянь Бао. То, что должно было быть шкалой для инъекций, теперь стало шкалой для геморроя.

"Брат Нинг, притормози немного, может быть немного больно." Цин Чжуй сказал, затем осторожно вылил немного перекиси водорода в рану Ning Tao.

Нин Тао нахмурился немного, перекись водорода вода не была ядом, что немного стимуляции было недостаточно, чтобы активировать специальную духовную силу внутри своего тела, чтобы подавить боль, что ощущение было действительно немного похоже на кучу муравьев грызущих вокруг его задницы, не не неудобно, чтобы сказать по крайней мере, но и определенно неудобно.

Цинь Чжоу с беспокойством сказал: "Это больно? Я сделаю тебе минет".

"Нет, это не больно.... а?" Прежде чем Нин Тао смог закончить предложение, его рот как-то странно открылся, как у рыбы, лишенной кислорода.

Несмотря на то, что он отказался, Цинь Чжуй на самом деле ворвался в его рану, странные и раздражающие ощущения раздражали его, а звук во рту изменил вкус.

"Брат Нинг, эта женщина очень могущественна, ты должен быть осторожен, выйди и возьми меня с собой, чтобы позаботиться о тебе." Цинь Чжоу сказал, что во время лечения Нин Тао его раны...

Нинг Тао сказала: "Ее летающий меч был уничтожен Небесной внешней клиникой, ей будет трудно убить меня, я думаю, она будет покоиться с миром некоторое время, пока не найдет новый способ иметь дело со мной". Это время также дает мне возможность использовать Сунь Ланьсян, чтобы открыть этот пробел в Сунь Пинчуань".

Цинь Чжоу нежно вытер кровь вокруг раны ватным тампоном, и его голос был нежным: "Сунь Пинчхунь уступит"?

"Укрепленные крепости имеют тенденцию распадаться изнутри, и что Сунь Пинчуань любит свою внучку так же сильно, как и его жизнь, и при правильном подходе, я уверен, он повернется против воды". Говоря такие серьезные слова, лицо Нин Тао было нескромным выражением, как будто ему было больно, и как будто ему это нравилось, а потом он что-то скрывал.

"Эта женщина слишком лучше нас, в любом случае, ты должен быть осторожен и взять меня с собой, когда будешь выходить." Цин гнался за мазком и расширил салфетку.

Нежная кошка, нежное дыхание, нежный голос, нежные чувства в прядях налетели на тело Нинг Тао, и его сердце, ум и тело наклонились в неправильном направлении.

Какое-то время Цинь Чжоу, казалось, что-то обнаружил и не мог не произнести испуганный крик: "Брат Нин, ты.........".

Нин Тао внезапно повернулся и обнял ее, его голос дрожал, как дикий олень: "Цинь Чжоу, я... я хочу этого!"

Цинь Чжуй на мгновение замер, вдруг понял что-то, а затем кивнул, и тяжелый носовой голос также появился из его компактного носа: "Хмм!".

Нинг Тао поцеловался одним махом........

Когда сухие дрова встречаются с пламенем, из огня капает масло. Эти двое уже давно влюблены, как они до сих пор могут контролировать себя одной искрой?

Сцена взорвалась в огне и вышла из-под контроля.

"Папа!" Внезапно, голос Фокс Сяо Цзи прозвучал за дверью, а затем дверь комнаты была оттолкнута ею.

Запутавшийся Доктор Культивирования и наложница Небесной Судьбы разделились в панике, Цинь Чжоу нервно погладил его Tian Bao cheongsam вниз, а Нин Тао нервно поднял штаны Tian Bao.

Глаза Фокс Сяо Цзи были широко открыты, а ее маленькое лицо было полно изумления и любопытства: "Папа, мама Цин, что ты делаешь?".

"Да, да, мы с твоим отцом говорим о вещах." Цин гнался за ним, и румянец наполнил его прекрасное лицо.

Лис Сяо Цзи поднял маленькую руку и указал на ногу Цинь Чжуя.

Цинь Чжуй опустила голову, а в следующую секунду она осыпала вниз и тянула белый предмет вверх.

Нин Тао заблокировался перед телом Цинь Чжоу, чтобы не опозорить ее.

Фокс Сяо Цзи моргнула глазами и детским голосом сказала: "Папа, мама Цин, о каких вещах вы сейчас говорили и вам нужно снять штаны"?

Нин Тао приподнял лоб, серьезное выражение лица: "Когда дело касается взрослых, дети не понимают и не спрашивают".

Фокс Сяо Цзи заткнула угол своего рта, "Хм! Таковы ваши взрослые, не спрашивайте нас, дети, если не можете объяснить, не спрашивайте, если не можете, мне все равно".

"Ты в порядке?" Больше всего Нин Тао сейчас хотел, чтобы она поторопилась и ушла, пока у него еще было время.

Фокс Сяодзи сказал: "Конечно, у меня есть кое-что, я хотел спросить, почему меня сегодня не подвезли в школу"?

"Только это?" У Нинг Тао было ощущение, что он хочет удариться о стену.

Фокс Сяодзи кивнул: "Да, вот так".

Нинг Тао плакал и смеялся: "Сейчас выходные, школа закончилась, ты не знаешь?"

"Оказывается, поэтому, ну, теперь я в порядке, а вы, ребята, продолжайте в том же духе." Фокс Сяодзи сказал.

Нинг Тао улыбнулся: "Потом ты возвращаешься и делаешь домашнее задание, хорошие дети играют только после того, как делают домашнее задание".

"Хмм." Фокс Сяо Цзи обернулся и вышел за дверь, а также закрыл рукой дверь комнаты.

Нин Тао повернулся и обернулся вокруг Цинь Чжоу, не дождавшись.........

Через несколько секунд дверь в комнату снова неожиданно открылась.

Лис Сяо Цзи заглянула в дверь, уставившись прямо на запутавшегося папу Нин, маму Цин, с удивленным и любопытным выражением лица: "Папа, мама Цин, тебе не нужно говорить, когда ты говоришь о вещах, ты кусаешься ртом"?

На головы Нин Тао и Цинь Чжоу была налита холодная ложка воды.

Ты действительно заболеешь, если будешь продолжать в том же духе.

Нин Тао заставил вернуться чувство желания плакать, молча отпустил погоню за Цин и необычайно серьёзно оставил взгляд, который должен быть у отца Янь: "Я разговариваю с твоей матерью Цинь в шёпот".

Фокс Химе свернула шею и снова спросила: "Какой шепот нужно говорить со спущенными штанами"?

Нинг Тао: ".........."

Спрятавшись за Нин Тао, наклонившись, Цинь Чжоу попытался выкопать яму в земле и просверлить ее.

"Забудь, не весело, я больше не хочу знать, о чем вы, ребята, шепчетесь, пока." Фокс Сяодзи убрала голову и снова закрыла дверь.

В комнате осталось только два человека, Нин Тао и Цинь Чжоу, смотрящих друг другу четырьмя глазами, у обоих в глазах все еще был неугасающий дневной фейерверк.

"Я не думаю, что кто-нибудь придет." Нинг Тао сказал, что проглотил полный рот слюны.

Цинь Чжуй кивнул и на лице Красавицы появилась роза.

Нин Тао опять пошел за Цин..............

"Pops!" Внезапно за дверью раздался звук рычащего собаки.

Фигура Нинга Тао остановилась, как будто он внезапно столкнулся с супер холодным течением, которое было редким за десять тысяч лет.

Это правда, что никто не приходил, но собаки приходили.

"Папаша, есть другая дверь!" Голос рычащего собаки.

Цинь Чжуй вздохнул и прошел мимо стороны Нин Тао, с энергией открыв дверь комнаты и говоря в болезненном тоне: "Кто это?".

Только тогда тело Нинг Тао двинулось, и он повернулся и подошел к двери, бормоча, как он это сделал: "Это все воля Небесная".

Ворчащая голова Небесного Пса двигалась по шагам Нин Тао, и только после того, как Нин Тао прошел мимо нее, он оглянулся на Цинь Чжуй, "Мать-мать Цинь, что не так со Старым Отцом"? Разве он не ранил свою задницу? Почему мне кажется, что у него болит голова?"

Цинь Чжоу ударил по голове собаки рычащую небесную собаку пощёчиной.

Когда Нин Тао пересек патио, дверь в комнату Цзян Хао открылась, и Цзян Хао вышел из своей комнаты, гоняясь за солнцем за пистолетом в руке, она сказала: "На этот раз, кто бы это ни был, я убью его"!

Когда Сунь Пинчуан пришла раньше, у неё не было времени достать пистолет для погони, и на этот раз она, конечно, не забыла бы об этом. Только что она изучала "Человек за Солнцем" в своей комнате, а также дала возможность Нин Тао и Цин Чейсингу............

К сожалению, это все было провидением.

До того, как Нин Тао успела сказать слово Цзян Хао, Тан Цзисянь вошла в дверь, ее голос был ясен и прекрасен: "Я здесь ни за чем, не могли бы вы положить эту большую пушку в руку, госпожа Цзян? Это заставляет меня нервничать".

Белые Цзин и Инь Мо Лань также вышли из своих комнат, одна слева, другая справа, образуя клещевую атаку на Тан Цзисянь. Если у Тан Цзисянь действительно есть гнусные намерения, она действительно не сможет их принять.

Нинг Тао сказал: "Что ты здесь делаешь?"

Тан Цзисянь сказал: "Я приехал, как только узнал новости, ты не ранен?"

Только по ее словам, Нин Тао знала, что У Юэ и Сунь Пинчуань пришли сюда, и он не пошевелился, чтобы сказать слабым голосом: "Легкая травма, не проблема".

Мисс Уайт сказала: "Ты ведь здесь не для того, чтобы навестить раненых, не так ли, сестра Танга? Если да, то что ты имеешь в виду, придя с пустыми руками?"

Тан Цзисянь проигнорировал Бай Цзин и посмотрел на Нин Тао, улыбаясь и говоря: "Доктор Нин, я пришел к вам даже без глотка чая?".

Нинг Тао сказал: "Давай просто выйдем и поговорим".

Тан Цзисянь на мгновение замер, казалось бы, не ожидая, что Нин Тао будет развлекать таким образом.

Нин Тао сделал шаг к двери и посмотрел на Инь Мо Лана косыми глазами между прогулками.

Инь Мо Лан кивнул с пониманием, а затем пошёл к комнате Фокс Сяо Чжи.

По мере развития событий, если бы вещи позволили У Юэ и Николасу Конти, или Мастеру Факонгу и Мастеру Огнетушителю Разума знать, что Fox Xiaoji был реинкарнацией Fox Xiaoji, то было бы много неприятностей. Тан Цзисянь была подругой мастера Факонга, и если бы она увидела Лис Сяо Цзи, то, возможно, была бы возможность опознать себя, и, скорее всего, она бы пошла и рассказала мастеру Факонгу. А у Мастера Факонга очень хорошие отношения с Мастером Ми Синь, это еще не все известно?

Итак, Нинг Тао пришлось защищаться.

"Если ты в порядке, я возьму это на прогулку." Проходя мимо Тан Цзисянь, Нин Тао сказал это.

Танг Цзисянь несколько неловко улыбнулся: "Ладно, пойдем поговорим".

Тан Цзисянь последовал за Нин Тао за дверью, а Цзян Хао и Цин последовали далеко позади, не останавливаясь, пока не добрались до двери. Цзян Хао поместил погоню за солнцем в угол стены, чтобы прохожих не видели.

Нин Тао спустился по переулку к входу в переулок и сделал несколько шагов, прежде чем открыть свой рот: "Давай, зачем ты пришёл ко мне?".

Тан Цзисянь сказал: "Вы находитесь в опасности сейчас, и с властью только вас и этих маленьких демонов, вы не можете противостоять атаке как со стороны компании Бытие биотехнологии и Черный Пожар компании, поэтому я сознательно обсудил с мастером Fa Air и попросил его вмешаться, и он согласился. Он сказал, что западные демоны вторглись в мое божественное государство Хуаксия, те же самые культиваторы Хуаксии, как они могут убивать друг друга и должны быть единодушны друг с другом, поэтому он попросил меня спросить ваше мнение, что вы думаете?".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "У меня нет проблем с этим, как хозяин устроил это"?

Тан Цзисянь сказал: "Как только ваша сторона согласится, он пойдет и свяжется с У Юэ, вы ждете новостей".

Нин Тао сказал: "Ничего страшного, я просто подожду новостей от хозяина, медленная прогулка".

Тан Цзисянь слегка нахмурился: "Неужели ты такой неприятный?"

Нинг Тао, однако, уже повернулся и вернулся.

Мастер Сокол вмешался?

Нин Тао не ожидал, что лицо Мастера Факонга сможет отпустить У Юэ, и причина, по которой он согласился, заключалась в том, что это оказалось возможным использовать этот вопрос, чтобы выиграть время.

Что касается Тан Цзисянь, то он также не верил, что она бездельничала, и приехал сюда, чтобы стать миротворцем, до сих пор он не мог видеть сквозь эту женщину.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0449 Глава Схема красивых мальчиков**

0449 Глава План Красавчика ''Ты просто так уйдешь? Даже "спасибо". Тан Цзисянь сказал.

Нинг Тао остановился в своих следах и оглянулся на неё: "Спасибо, есть ещё что-нибудь?"

Тан Цзисянь сказал: "На этот раз я приехал не только за этим, вы забыли о нашем соглашении?"

Нин Тао повесил вонючее лицо и невозмутимое отношение только для того, чтобы заставить ее уйти как можно скорее, в это время она вдруг упомянула что-то о помолвке, и он вдруг подумал: "То, что вы говорите... вы нашли Истинную Слюну Дракона"?

"Конечно, иначе я бы не был так занят в это время года, что умолял друга-даоиста из Хоккайдо настоящую драконовую слюну". Тан Цзисянь сказал.

Нинг Тао посмотрел на нее, думая, что она собирается его вытащить, но она этого не сделала.

Тан Цзисянь сказал: "Если ты хочешь, в дополнение к тому, что ты дашь мне Дэн в поисках предков, если ты покажешь мне хоть одну сторону снова, я дам его тебе".

Нин Тао двинулся в его сердце и пробудил нюхательное состояние носа, и в мгновение ока он не мог сосчитать, сколько ароматов бросилось в его ноздри.

Tang Zixian была очень ароматной, очень хороший запах, и ее аромат был похож на цветущую орхидею рядом с источником духа пустой долины. Также был немного неповторимого запаха женщин, хотя он никогда по-настоящему не прикасался к женщине, но он также прикасался к Цзян Хао и Цинь Чоу, так что он знал, что это такое.........

Единственное, что не пахло настоящим амбра.

Она хочет пустые перчатки, Белый Волк?

Думая так в голове Нинг Тао, на его лице появилась улыбка: "Потом ты сначала покажешь мне Слюну Истинного Дракона".

Тан Цзисянь уставился прямо на Нин Тао: "Это "да"?"

Взгляд Нин Тао неосознанно переместился на талию Тан Цзисяня, а затем чуть дальше вниз, тайно сказав в сердце: "Может, она прячется.........".

Это неправильная идея, и это очень неправильно. Тем не менее, он был немного не в состоянии контролировать свое собственное мышление, которое, очевидно, связано с тем, что маленький секрет, который он имел с Цинь-Чжоу ранее. В конечном счете, во всем этом как будто есть провидение.

У Нин Тао странная реакция, ивняк Тан Цзисянь бороздил: "На что ты смотришь?".

Нин Тао выпрямил свой взгляд: "Мои условия не изменились, дайте мне Истинную Слюну Дракона, дайте вам, когда я уточню Древний Поиск Дэна, хочу увидеть Формулу Дэна, извините, я не могу показать вам на время".

"Похоже, ты не хочешь амбра". Тан Цзисянь сказал.

Нин Тао легкомысленно сказал: "Цена слишком высока, нужно так много духовных материалов, чтобы сделать Дан в Поисках Рода, ты даёшь мне только немного амбра-гриза-саливы в обмен на Дан в Поисках Рода, ты всё ещё не знаешь достаточно, ты всё ещё хочешь увидеть формулу"?

"Ты понимаешь эту странность, не так ли?"

"Тогда оставь себе свой амбергрис, а я сам придумаю, как его достать". Нинг Тао отступил и ушел.

Тан Цзисянь сказал: "Скажем так, в любом случае, это не займет много времени, чтобы мы снова встретились, подумали об этом на твоей стороне и сообщили мне о своем решении при следующей встрече".

Нинг Тао кивнул головой, но в сердце так не думал.

Тан Цзисянь смотрел, как Нин Тао уходит, в углу его рта плавал намек на необнаруженный смех. Только когда Нинг Тао вошла в дверной проем четырёхугольника, она повернула, чтобы уйти.

После того, как Нин Тао вошел в комнату, он закрыл дверь и был встречен семьей и собакой.

"Посредничество"? Она серьезно с лысым парнем?" Первые слова мисс Уайт перешли сразу к делу.

Нинг Тао был немного удивлен: "Вы все слышали?"

Ворчащий Тенгу поднял лапу: "Папаша, это было... я услышал и сказал это."

Нинг Тао тоже не злился, он сказал: "Всё сказано и сделано, я тоже собирался обсудить это с вами, ребята". Тан Цзисянь сказал, что Мастер Пустота хотел выступить посредником в конфликте между мной и У Юэ, как вы это видите?"

Цзян Хао сказал: "С самого начала я чувствовал, что у этой женщины было что-то спрятанное в сердце, никакого мотива, я все равно ей не доверял".

Цинь Чжоу сказал: "Я тоже не верю в это, это ее лицо - нехорошее лицо".

Инь Мо Лан на минуту замолчала, прежде чем сказать: "Я здесь наполовину и наполовину, она однажды помогла нам убрать Бай Шенга, что Бай Шенг, очевидно, человек Ву Юэ, а это значит, что она не в лиге с Ву Юэ". Что касается того, есть ли у нее что-то скрытое в сердце или нет, пока не ясно, что потребует от тебя, брат Нинг, расследования".

Этот анализ и мнение не смешивается с личными эмоциями, оно более профессионально, а также соответствует идентичности старых агентов династии Мин.

Нин Тао посмотрел на Бай Цзин: "Сестра Бай, что насчет тебя?"

Нинг Тао: ".........."

Цин Чжуй и Цзян Хао смотрят на Бай Цзин в то же время с разными глазами, вы не позволите ей уйти, и вы поощряете других мужчин, чтобы использовать трюк красоты, чтобы узнать тайну живота девушки Тан Ты зашёл слишком далеко!

Но Белый Цзин игнорирует чувства и реакции Цин Чжуй и Цзян Хао и продолжает призывать Нин Тао: "Брат, что сестра Тан неплохая, если ты обманешь ее, чтобы она сдалась, у тебя же будут сильные помощники вокруг тебя, не так ли?

Нинг Тао больше не мог слышать: "Ладно, давайте прекратим эту дискуссию, у меня есть план, давайте пока переедем в Ганд, чтобы укрыться".

Инь Мо Лан был поражен: "Идешь в банду? Как насчет того, чтобы Сяо Цзи пошел в школу, послезавтра - понедельник, прятаться в течение двух дней - это не очень хорошо, верно?"

Нин Тао сказала: "Просто возьми небольшой перерыв, ты прекрасно знаешь, кто она, разве она не просто играет со своим чтением? Иди в Ганд, давай соберем материал для духа, а я доработаю для тебя новый "Поиск предков" Дэна. Вы также можете воспользоваться этим временем, чтобы принять больше ванн с очистителем для тела, вместе с новым Ancestral Search Dan, я думаю, что у вас есть хороший шанс сломать существующее узкое место. Кроме того, там идет война, и есть много беженцев, которые нуждаются в помощи, и вы также можете развивать Шэньчжоу Благотворительной компании там, чтобы заработать хорошие мысли и заслуги".

"Отлично, пойдем в Ганд". Как только Инь Мо Лан услышала, что новый Предк Ищет Дэна, она тоже не подумала о чтении Фокс Сяо Цзи.

Цин Чжуй, Цзян Хао и Бай Цзин также согласились.

"Ладно, вы, ребята, собирайте свои вещи, а я пойду посмотрю, не вернулся ли учитель Фан из другого дома, и дам Фоксу Сяодзи передышку." Нинг Тао повернулся и подошел к двери.

На самом деле это был не план, который он придумал внезапно, на самом деле он думал об этом с тех пор, как оттолкнул У Юэ. Сначала он думал поехать на Руй Тянь, но потом подумал, что это Северная Европа, и нет никакой возможности, чтобы там не было людей от Черной Огни, поэтому он сдался. В конце концов, он подумал о Гунде, первобытном племени, где народ не имел контакта с внешним миром и просто имел дело с вождем орла, человеком с опытом выезда за границу.

Другим преимуществом поездки в Гунде является то, что там также находится Чен Пинг Дао, хотя товар робкий и напуганный, но, в конце концов, бывший владелец клиники Тяньвай, в такой ситуации он не может не помочь вовсе. Также, то, что было спрятано в логове летучей мыши-призрака, на этот раз Нинг Тао тоже хотел узнать.

Дверь в дом Фан Мина и Хуанга Донглина была плотно закрыта, и из дома не доносилось ни звука.

"В основном, не дома, в конце концов, я просто взял Хуан Сяопенг, чтобы поиграть в "Мир Гаити" утром, я бы не поехал домой так рано". Нин Тао думал так в своем сердце, но все же протянул руку помощи и постучался в дверь, предварительно взывая: "Учитель Клык, вы дома?".

Никто в комнате не ответил, но был неожиданный грохот.

Нин Тао сделал движение в своем сердце, за которым последовало пробуждение глаз и способности носа видеть и нюхать, и всего через секунду после этого через дверной проем просочился красочный свет, и его нос уловил запах Фан Мина, Хуан Донглина и Хуан Сяопэна.

Вся семья была там, но почему никто не ответил?

Нинг Тао протянул руку и толкнул дверь, которая была заперта сзади. Он вытащил из маленького сундучка с лекарствами неправильно написанную версию выщипывающего талисмана и наклеил ее на дверной замок, сила духа активировалась, а затем выщипала наружу.

Дверь открылась.

Нинг Тао толкнул дверь и вошел внутрь.

За дверью находится гостиная с простой планировкой и немного мусора, разбросанного по полу, туалетная бумага, пакеты для упаковки продуктов питания и так далее, давая ощущение грязи и беспорядка. Фан Мин и Хуанг Донглин сидели на диване спиной к двери, а Нин Тао даже не заметил, когда вошел, просто сидел на конце. Хуан Сяопэн заснул на кофейном столике, перед ним рабочая тетрадь и карандаш с ластиком, зажатым в маленькой ручке.

"Учитель Клык"? Мистер Вонг?" Нинг Тао опять неуверенно позвонил.

Хуан Донглин и Фан Мин до сих пор не отреагировали, а наоборот, Хуан Сяопэн, лежавший на чайном столике, слегка подёргивал пальцы, что свидетельствует о том, что он вот-вот проснётся.

Сердце Нин Тао было наполнено изумлением и любопытством, это была большая зима, это было не лето, и это было не так рано, даже если пришло время вздремнуть, не так ли? Еще даже не было времени на обед.

У Нин Тао было странное ощущение несогласованности между Мином и Хуангом Донглином, а теперь это ощущение перевернулось вверх в геометрической прогрессии.

Нинг Тао подошел к дивану и замерз после одного взгляда.

У Фан Мина и Хуанга Донглина у обоих были закрыты глаза, но он снова сидел прямо, и он стоял прямо перед ними, но у них не было половины реакции. Bias, в его видении нахождения в телескопическом состоянии, как Хуанг Донглин и Фанг Мин предыдущие погодные поля были нормальными человеческими предыдущими погодными полями.

Дыхание ветра внезапно обрушилось на дверь.

Нин Тао пошевелил глазами и ничего не видел.

"Ура!

Нин Тао сказал: "Я подошел, чтобы дать Сяо Цзи уйти, постучал в дверь, никто не ответил, но дверь открылась. Я беспокоилась, что в вашем доме есть грабитель, так что я зашла проверить, я не ожидала, что вы все будете дома, простите".

В это время Хуанг Донглин также открыл глаза, он зевнул: "Оказалось, что это доктор Нин, ай, извините, пожалуйста, садитесь".

Нин Тао сказал: "Хватит сидеть, я просто приехал в отпуск к Сяо Цзи, а потом вернусь".

Когда он говорил, он наблюдал за первым полем погоды Хуана Донглина и Фан Мина и изменениями в их выражениях, но как бы он ни смотрел на них, они были нормальными.

"Пройди весь путь, посиди немного и выпей чашечку чая перед уходом, я сделаю чай." Хуанг Донглин встал и подошел к питьевому фонтану, во время прогулки сказал: "Доктор Нин, вы не смеетесь, у нашей семьи есть привычка дремать, только сейчас мы немного пораньше поели, а потом вернулись домой и вздремнули, вы видите, Сяо Пэн, этот ребенок все еще спит".

Нинг Тао просто посмотрел на него и послушал.

Проходя мимо, Хуан Донглин протянул руку и похлопал по затылку Хуан Сяопэна: "Сяопэн, вставай, дядя Нин здесь".

Хуан Сяопэн пробормотал, просто повернув голову в другую сторону и продолжая спать.

Фан Мин также встал с неловким видом: "Доктор Нин очень смущён, дома небольшой беспорядок, это заставляет тебя смеяться... Кстати, что плохого в том, что Сяо Чжи нужно взять отгул?"

Нин Тао сказала: "Ее дедушка болен, это очень серьезно, я хочу увидеть ребенка, мы отвезем ее домой".

"Ну, а как насчет этого, я должен написать отпуск со школой на несколько дней"? Фан Мин спросил.

Нин Тао сказал: "Пожалуйста, 10 дней на сейчас, может быть, вернуться раньше, может быть, отложить его на день или два. Ну, все, мне пора возвращаться."

"Доктор Нинг, вы сказали, что выпьете чашечку чая перед уходом." Хуанг Донглин сказал.

Нинг Тао помахал рукой и сказал, когда шел: "Нет, нет, мы поговорим, когда вернемся".

Выйдя из дома Фан Мина и Хуана Донглина, Нин Тао только что тщательно вспомнил процесс, но туман в его голове становился все гуще и гуще.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0450 Место убежища**

Глава 0450 Место убежища Дверь удобства открылась, а на пороге была темнота. Линия звезд была смутно видна над головой, но малейшего света было недостаточно, чтобы рассеять тьму.

Это укрытие Чен Пинг Дао, расположенное в тайном пещерном небе африканского племени гундамов.

Волной ее руки из руки вылетел горький морской фонарь, парящий над головами людей, и прыгающий огонь озарил сразу большую площадь пространства.

Ого!

Вектор стрелки внезапно перелетел и направился прямо к Яркому Свету Горького Моря.

Горький морской фонарь повернулся в сторону и увернулся от стрелы.

Нин Тао громко сказал: "Старейшина Чен, что вы имеете в виду? Я привез свою семью навестить тебя, а ты развлекал нас стрелами. Раз уж ты такой незваный гость, давай просто пойдём и разместим круг друзей или что-нибудь в этом роде..."

Не дожидаясь Нин Тао, чтобы закончить свои слова, пришел голос Чэнь Пиндао: "Разве вы не можете просто позволить мне остаться здесь в тишине и покое, даже если вы придете сами, вы все равно приведете так много людей сюда, что вы на самом деле хотите?".

Чен Пингдао вышел из леса, лук в руке и колчан, полный стрел на плече. Он был одет в грубую ткань и мешочек и имел длинные седые волосы, что придавало ему вкус Великого Циньского лучника. Просто его лицо не имело половины ауры лучника, а только очень злобное, но беспомощное выражение.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Старейшина Чен, я тебя давно не видел, ты выглядишь намного лучше. На этот раз я пришел, чтобы укрыться, и я все еще надеюсь, что старейшина Чен примет меня и мою семью".

Чен Пинг Дао мгновенно удлинил лицо и категорически отказался: "Я думаю, ты приведешь свою девушку в отпуск, так? Нет, нет, нет!"

"Гав-гав!" Ворчащий Небесный Пес внезапно бросился сзади Нинг Тао и лаял на Чен Пингдао.

Глаза Чена Пингдао переместились к рычащей небесной собаке, внезапная улыбка на его удлиненном лице, как он сказал рычащей небесной собаке: "Собачий мальчик, иди сюда".

Рычащий собака сказал: "Что ты здесь делаешь? Какого хрена?"

Эта фраза, Чен Пингдао был настолько громким, что замер на полминуты перед тем, как вышла фраза: "Это, это... не собачий демон, как он может говорить на человеческом языке? Что это за собака?"

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Это долгая история, почему бы нам не пойти к тебе домой и не заварить чашку чая, пока мы пьем и разговариваем".

Чен Пингдао горько засмеялся и сказал: "Хотя ты помог мне уйти, теперь кажется, что ты стал моей проблемой, пусть так и будет". Он жестикулировал рычащему собаке.

Нин Тао сказал: "Цинь Чжуй, добрый, сестра Бай и старейшина Инь, осмотритесь и постройте дом в любом месте, это место полно духовной ауры, подходящей для практики, и вы также можете приехать сюда на короткое пребывание летом и зимой, чтобы избежать жары и холода". Потом он добавил: "Рычание неба, пойдем со мной, посидим в доме Сэнпая Чена".

"Хорошо, папаша". Рычащий Небесный Пес сказал, что он на самом деле наблюдал за Ченом Пинг Дао во время разговора, и он не знал, почему он также имеет необъяснимую привязанность к Чену Пинг Дао.

Цин Чжуй, Цзян Хао, Бай Цзин и Инь Мо Лань приветствовали Чэнь Пиндао маленькими застегнутыми руками, а затем отправились выбирать адрес для постройки дома. Три женщины смеялись и шутили, а Инь Мо Лань обнял Фокса Сяодзи и поболтал, и у семьи не возникло ощущения "убегающего" напряжения.

Нин Тао взял рычащую небесную собаку в дом Чена Пинг Дао, а затем вошел в соломенную хижину. В доме был чайный столик и матрасы на подушках, и он выглядел как чайная комната, посвященная чаю.

Чен Пингдао заварил три чашки чая, даже у рычащей небесной собаки была одна чашка, после того, как она поставила чашки, он посмотрел на рычащую небесную собаку и сказал: "Собачий мальчик, почему бы тебе просто не остаться здесь со мной и не быть моим спутником, я буду делать тебе что-нибудь вкусное каждый день".

Рот рычащей собаки слегка треснул, как будто это выражение презрения: "Старик, у тебя тут есть Wi-Fi? Существует ли мобильная сеть или телекоммуникационная широкополосная связь?"

Чен Пиндао покачал головой.

Тогда что у вас здесь есть, чтобы побаловать себя, мобильные телефоны даже не могут играть, не говоря уже о том, чтобы поиграть в дрожь", - сказал Рычащий Sky Dog. Однако, если Отец и Мать Мать Секта придут, чтобы остаться, я приду и поиграю с тобой".

Чен Пингдао только тогда улыбнулся: "Хорошо, хорошо, вы можете приехать и остаться надолго и часто играть в будущем".

Его реакцию на это уже ожидал Нинг Тао, даосист Небесной Собаки, только из этого титула не трудно увидеть, что этот парень является собаколюбивым офицером мира по выращиванию говна лопаты.

После нескольких пустых разговоров и двух глотков чая, Чен Пиндао разрезал тему на бизнес: "Ты сказал, что на этот раз ты в бегах, что случилось?".

Нин Тао кратко рассказал о том, как Святая Гора спасала заложников, а затем уничтожила летающее заклинательное оружие У Юэ перед дверью клиники, после чего сказала: "Вот как это бывает, что У Юэ и император Николас Кан хотят забрать у меня Дан Фан, я не соперник ни одному из этих двух людей без клиники". Я легко мог сбежать сам, но моя семья не смогла, поэтому я привёл их сюда для временного убежища. Я уверен, что сейчас самое время собрать духовные материалы, чтобы сделать "Поиск предков" Дэном, пока у меня еще есть арендная плата за этот месяц".

Чен Пингдао с тревогой сказал: "Те враги, о которых ты говорил, они не найдут дорогу сюда, не так ли?"

Нинг Тао сказал: "Этого не должно быть, если ты хочешь, чтобы я ушла пораньше, тогда ты можешь мне помочь".

Услышав это, Чен Пинг Дао постоянно махал рукой: "Я тот, кто ненавидит драться и убивать больше всего, я не пойду сражаться с тобой, и ты не должен упоминать об этом снова".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Я бы не ожидал, что ты пойдешь со мной на встречу с Николасом Конти или У Юэ, ты не помогаешь мне бороться, но ты можешь помочь мне найти Духовные Материалы". Вы прожили более двух тысяч лет, и вы побывали во многих местах, и вы должны знать лучше меня, какой духовный материал доступен в каких местах. Например, Истинная Слюна Дракона, где мне искать этот духовный материал?"

Чен Пиндао на мгновение подумал, прежде чем сказать: "На самом деле это очень простой вопрос, вы узнаете ответ, когда подумаете об этом". Наш народ утверждает, что он наследник дракона, наше море называется Восточным морем, и в фольклоре Царя Дракона Восточного моря есть много сказок, настоящую слюну дракона вы обязательно найдете, когда отправитесь в Восточное море".

Слова Чэнь Пиндао дали Нин Тао чувство ясности, и он также думал о характере, сущности акулы Ян Шэн, который последний династии Цин евнух доктор Чжан Чэндун встретил по струнам, если бы он искал Ян Шэн, он, вероятно, будет в состоянии получить истинную слюну дракона!

Чен Пиндао сказал: "Что еще вам нужно для духовного материала, дайте мне список, и я скажу вам, где искать". Есть также причина, по которой я нахожусь здесь в уединении, в этой стране много духовного материала, и я думаю, что, возможно, я смогу получить необходимый духовный материал для вас через несколько дней".

Нин Тао вежливо сказал: "Я знал, что старейшина Чен может помочь, я напишу вам список здесь".

Несмотря на то, что я вышел из клиники, я также являюсь ее бывшим владельцем", - сказал Чен Пингдао. У меня нет возможности управлять клиникой, но у тебя есть, и я не хочу видеть, как ты умираешь, я хочу, чтобы ты продолжал управлять клиникой, я хочу видеть, как высоко ты можешь управлять ею".

Из угла рта Нин Тао появился намек на смех, и обида в его сердце на Чена Пиндао рассеялась. Он открыл маленькую коробку с лекарствами, вытащил наклейку с общим рецептом и начал писать список.

Через полчаса Нинг Тао появился один в каменном доме в конце племени Черный Рог, рядом с водопадом. Он оставил кровавый замок посреди каменного дома, кровяной замок, который никто не осмеливался стереть.

Среди каменных домов были кучи драгоценных лекарственных и духовных трав в значительном количестве. В последний раз, когда Нин Тао взял из этого каменного дома драгоценные лекарственные и духовные травы, он не пришел с тех пор, некоторое время прошло, и народ племени Черный Рог снова собрал для него столько всего. Есть еще два духовных материала, необходимых для создания новой версии "Поиск предков Дана", что на самом деле является облегчением.

Нин Тао был очень рад: "Я не возьму ваши вещи напрасно, вернитесь и поговорите с Бай Цзин, Шэньчжоу Благотворительная компания будет использовать племя Черный Рог в качестве зарубежной базы и укорениться в Африке".

Он также не спешил возвращать эти драгоценные лекарственные и духовные травы в Небесную внешнюю клинику, когда выходил. Он укрылся здесь, дома, поздоровался с Ченом Пиндао и, естественно, тоже хотел встретиться с вождем орла.

Темный рог ночи, небо чистое и чистое, бесчисленные звезды, мерцающие в темно-синем навесе, который казался загадочным языком, повествующим толпам секреты этой вселенной. Если его можно расшифровать, то, возможно, можно знать все.

В сердце Нинг Тао было что-то, что он не мог сказать. Человеческие существа чрезвычайно малы для этой вселенной, и даже такой Доктор Культивирования, как он, является пятном пыли в море звезд, не говоря уже об обычных людях, которые работают от девяти до пяти.

Где сказочный мир?

Является ли Бессмертное царство высшей цивилизацией?

Могут ли существовать высшие миры и цивилизации над Бессмертным царством?

Нет способа узнать что-либо из этого.

На протяжении веков я не знаю, сколько практиков и демонов боролись против неба и земли, чтобы разгадать эти тайны и увидеть "истину".

Не зная этого, он прибыл на место сбора племени Черный Рог, и Нинг Тао увидел нескольких племенных воинов, которые патрулировали ночью, и эти племенные воины также видели его. Один из воинов племени побежал сообщить вождю орла, в то время как остальные воины племени фактически сложили оружие и встали на колени на земле, бормоча что-то во рту.

Нин Тао не мог понять, что они говорят, но он также догадался, что воины племени встали на колени, как бог. Он поднялся и подобрал несколько воинов племени, а затем, окруженный несколькими воинами племени, подошел к шатру вождя орла. Несколько воинов племени шли во время криков, и все больше и больше чернорогих людей выходили из своих домов, крича и гуляя вокруг Нинг Дао по мере того, как ряды становились все больше и больше.

Не дожидаясь, когда Нинг Тао подойдет к царской палатке племени Черный Рог, подошел вождь орла-самец, одетый в тигровую шкуру, держа в руках скипетр, инкрустированный костями и драгоценными камнями, и встал на колени, как только подошел к Нинг Тао.

Нин Тао протянул руку помощи и помог шефу Сюн Сюну встать на ноги, сказав по-английски: "Шеф Сюн Сюн, мы с женами приедем сюда, чтобы остаться на некоторое время, без проблем, верно?".

Вождь орла-самец с уважением знал: "Ты наш бог-покровитель, а твоя жена, естественно, наша богиня, и ты можешь оставаться здесь столько, сколько захочешь".

Следующей ночи суждено было стать шумной ночью песни и танца.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0451 Глава 0451: Бесполезность голодания**

Глава 0451: Пост без использования через пять дней.

Несколько соломенных хижин родились в пещерном небе Чэнь Пиндао, а Инь Мо Лан остался один, живя рядом с холодным весенним ручьем. Девушка, которая является аутсайдером, как Инь Мо Лан, построила свою хижину рядом с хижиной Цин Чжуй и Цзян Хао, сделав ее соседкой Нин Тао. Если Нин Тао вошла в дом, за которым гнался Цин, не говоря уже о том, что она хотела что-то сделать, она могла слышать даже звук ходьбы.

В дополнение к соломенной хижине, используемой для жизни, Нинг Тао также нашел естественную пещеру с одной стороны горного нефрита и сделал ее местом для практики и совершенствования алхимии. Хотя клиника является предпочтительным местом для того, чтобы предлагать духовную энергию, но не заниматься боевыми искусствами, пространство ограничено и подходит для того, чтобы предлагать духовную энергию, но не заниматься боевыми искусствами. Он подходит для изготовления эликсиров, но обычные эликсиры лучше делать в тех местах, где есть аура, потому что эликсиры могут поглощать ауру неба и земли в процессе изготовления эликсиров, которых в клинике нет. Быть рядом с духовным полем было хорошо, но это было хищническое разрушение духовного поля и ауры духовного материала, и это не стоило того.

Пещера не большая, естественная капельчатая форма с широким дном и чем ниже, тем дальше вверх она идет. На дне была огромная скала с гладкой, ровной поверхностью и несколькими лужами выпадающих молочно-белых каменных сталактитов. Аура в пещере немного толще, чем снаружи, и подходит для культивирования боевых искусств и алхимии.

Чуг, чуг, чуг...............

Нин Тао скрестил ноги и сел рядом с триподом Мэй Сянсян, палец от костяшки меча в левой руке и палец от костяшки меча в правой руке в очень ритмичной манере вонзили в трипод Мэй Сянсян, вытащив из него кусок проволоки из небесного сокровища. Рядом с ним на земле бесшумно лежало несколько шелковых скоплений Tianbao, все из которых были заготовками из ткани Tianbao, которую он вытащил одним ударом пальца.

В этой пещере было также много духовных материалов, большинство из которых были драгоценными лекарственными и духовными материалами, собранными племени Черный Рог, и дюжина или около того духовных материалов, которые Чен Пингдао получил для него за последние несколько дней. Все эти десятки духовных материалов драгоценны для усовершенствования новой версии "Поиск предков Дана".

Однако не все из этих духовных материалов были духовными материалами, которые Чен Пингдао собрал для него в лесу за последние несколько дней, и многие из них были его собственной инвентаризацией. Он был практикующим земледельцем, который прожил более двух тысяч лет и любил способ земледелия, так как он не мог иметь под рукой запас духовного материала?

Нин Тао оценил, что у Чена Пиндао была скрытая сокровищница духовных материалов, и спросил о ней, но Чен Пиндао яростно отрицал это. В конце концов, это уже была большая помощь небу, что люди могли дать ему столько духовных материалов.

Теперь все, чего не хватает - это самая сложная Истинная Слюна Дракона, как только Истинная Слюна Дракона окажется в руках, он сможет сделать новую версию Поиска Предков Дэна.

Но перед тем, как переехать в Деревню Демонов на Южном острове, он должен был сначала позаботиться об одном.

Последний кусок шелка небесного сокровища был закатан, и Нинг Тао не мог отдохнуть, и, используя свою духовную силу, ткал ткань, чтобы сделать одежду..........

Через час Нин Тао покинул пещеру и вернулся в свою резиденцию.

Из всех трех женских домов доносился звук воды, и вокруг них висела аура. Это было время, когда они принимали ванну с помощью очищающего Дана, омывали костный мозг и резали меридианы для укрепления своего физического тела, что было чрезвычайно полезно для их практики.

И Фокс Сяодзи, и Рычащего Небесного Пса здесь не было, и ожидалось, что они также отправились в дом Чена Пингдао, чтобы поиграть. Рёв Sky Dog был еще более популярен у Чена Пинг Дао, чем он был мастером, идя на все виды материала духа, чтобы приготовить еду, все виды веселых игр, Рёв Sky Dog и Fox Ji были, конечно, более готовы пойти в дом Чена Пинг Дао, чтобы играть, а не оставаться здесь и охранять три впитывающих женщин. Это хорошо, так что Fox Xiaoji не нужно беспокоиться о чтении, если она играет дико и не хочет идти учиться, то это еще лучше.

Нин Тао подошел к своей комнате, ему нужно было пройти мимо комнат Бай Цзина, Цин Чжуя и Цзян Хао по очереди. Но когда он проходил мимо двери комнаты Белого Цзина, раздался мягкий голос Белого Цзина: "Брат, заходите, мне нужно поговорить с вами о чем-то очень важном".

Ноги Нинга Тао как будто держали его за веревку, и он горько улыбнулся: "Просто скажи что-нибудь подобное, я тебя слышу".

В голосе Бай Цзина прозвучала нота недовольства: "Ты боишься, что я съем тебя, или что какая-нибудь тигрица заколет тебя?".

В комнате Цзян Хао раздался голос: "Цзин Бай, кто, ты говоришь, тигрица? Ты ищешь неприятностей? Я тебя не боюсь!"

У Нинга Тао были головные боли, он вытащил ноги и ушел: "Вот, что случилось, пока я не вернулся".

Голос Уайта ее догнал: "Ну, тогда давай забудем об этом, я собирался рассказать тебе об идее, которую придумал, чтобы заработать кучу добрых дел, а так как ты даже не осмеливаешься войти в мою дверь, я даже не беспокоюсь. И что, мимо этой деревни не будет этого магазина-ха."

Способ заработать много добра?

Нин Тао настолько тронут, что хочет вернуться назад и поговорить с домом Бай Цзина, но подсознательно смотрит на дверь Цзян Хао и сдаётся. Он может гарантировать, что когда он войдёт в дом Цзина, даже если Цзин купается в бочке с веревкой, он может держать свою точку зрения и разум ясными и говорить о вещах, но если Цзин не серьёзно, он не может сказать. Если Бай Цзин провоцирует его или даже прикасается к нему, Цзян Хао отчетливо слышит его по соседству, и нехорошо опрокидывать уксусный алтарь.

"Это, я догоню тебя позже." Нинг Тао всё равно ушёл и вернулся в свою комнату.

Через несколько минут Нинг Тао, который немного прибрался, вернулся в клинику за пределами неба.

Доброе и злое ци в Добром и Злом Триподе было переплетено, а человеческое лицо на штативе было как всегда сонным, с плотно закрытыми обоими глазами.

Эта клиника, Ву Юэ, определённо послала кого-то разведать её, но Нинг Тао ни о чём не беспокоилась. Если одна из клиник несокрушима, не говоря уже о клинике?

Положив на стол маленький ящик с лекарствами, Нин Тао сразу же подошел к первой двери библиотеки свитков искривления, толкнул его в открытую дверь и вошел внутрь. Пройдя мимо Линг Тянь, он взглянул на нее, затем снова открыл вторую дверь казначейства и вошел внутрь.

Сунь Ланьсян сидела со скрещенными ногами на пустом месте посреди библиотеки свитков сутры, упираясь ладонями в колени, похоже, медитируя. Она не могла культивировать свою духовную энергию в окружении Небесной клиники; все, что она могла культивировать - это ее даосское сердце. Тем не менее, глядя на то, как ее хмурый был слегка заперты, ее культивирование ее ума также не очень хорошо.

Как только Нин Тао вошла в дверь, Сунь Ланьсян открыла глаза, что холодный, ненавистный взгляд капает масло.

С ней Нин Тао привык к этому, и последние несколько дней он приезжал сюда раз в день, чтобы проверить ее состояние. Тогда он открывал дверь и смотрел наружу, но вместо того, чтобы разведать, нет ли снаружи людей Николаса Конти или У Юэ, он видел, что Сунь Пинчуань тоже не ждет его снаружи, чтобы торговать с ним.

К сожалению, прошло пять дней, и Сунь Пинчуань не появился рядом с клиникой. Мобильный телефон Сунь Ланьсян сидел на столе в клинике, и за последние пять дней она не получила ни одного звонка. Это вызвало у него некоторую депрессию, а его уверенность в том, что Сунь Пинчуань разорвет с ним переговоры, была несколько пошатнута.

Нин Тао перешел на сторону Сунь Ланьсяна, затем положил сумку перед Сунь Ланьсяном.

Внутри мешка был кусок жареного мяса, привезенный из племени Черный Рог вместе с несколькими дикими фруктами и бутылкой воды, которую Солнечный Ланьсян ел, чтобы наполнить ее желудок в последние несколько дней.

Положив еду, Нин Тао подошла к углу, где под стеной лежала зеленая пластиковая раковина.

Горшок - это горшок, который он ей подарил.

Пластиковая раковина была пустой, без мочи, без какашек, достаточно чистой, чтобы использовать ее для маринования корейских кимчи.

Нин Тао слегка нахмурился, когда пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Сунь Ланьсяна: "Ты что, не ел и не пил последние несколько дней?".

Как только его слова упали, Сунь Ланьсян схватила дикий плод из мешка и натерла его руками, между ее ладоней выпал кусок порошка. Затем она снова вытащила бутылку, наклонила излив и налила воду внутрь.

Будь то измельченные фрукты или вода в бутылке, она проникала в землю на складе, как только касалась ее и бесследно исчезала.

Нин Тао не знал, куда делись следы порошка и воды этих фруктов, но он знал, что Сунь Ланьсян последние пять дней не ел и не пил, и всё, что он ей принёс, она таким образом уничтожила. Неудивительно, что в этой пластиковой тарелке ничего не было; если бы она съела еду и воду, которую он ей принёс, у неё опять был бы пузырь мочи.

"Поиграть со мной в голодную забастовку?" Нин Тао остановился перед телом Сунь Ланьсяна и поднял пощёчину.

Сунь Ланьсян наклонила голову и холодно посмотрела на Нин Тао: "Я даже не боюсь умереть, я все еще боюсь, что ты будешь драться? Давай, борись, если я хмурюсь, меня не зовут Сун!"

Нинг Тао сказал: "Ты не боишься, что я воспользуюсь выщипывающим обаянием"?

Когда я увидел его в первый раз, я немного испугался, но он сказал: "Мне все равно, мне все равно". Я не боюсь твоего выщипывающего обаяния, которое может перенести плоть и кровь в другое место, я сейчас склонен к смерти, каково это, когда я умираю, меня волнует, если это сработает?"

"Ты мертвая свинья, которая не боится кипящей воды, верно?" Нинг Тао сказал.

Сунь Ланьсян взбесился: "Ты - мертвая свинья!"

Нинг Тао засмеялся: "Вообще-то, я все еще зол, это значит, что ты не дошел до той точки, где ты склоняешься к смерти". Просто продолжай действовать здесь и приходи и убирайся, когда я закончу с тем, что под рукой".

Сунь Ланьсян укусила ее губу ракушечными зубами, этот взгляд ненавидел, что ее губа была Нинг Тао, один укус, и она будет пропитана кровью.

"Похоже, ты не так уж и важен для своего дедушки, а У Юэ никого не посылал спасать тебя, так что же ты получил, когда сказал, что продал свою жизнь за неё на сотни лет?" Нинг Тао продолжал стимулировать ее.

Сунь Ланьсян закрыла глаза, взгляд не видя ее сердце, но ее губы предали ее, и ее губы дрожат от гнева.

"Не утруждай себя разговорами, в пакете есть кусок мяса, можешь съесть его, если хочешь, не ешь и не тяни". Но я бы предостерег тебя от попыток освободить тебя, и ты не выйдешь живым". Оставив эти слова позади, Нинг Тао повернулся, чтобы уйти.

Дверь каллиграфического хранилища была грубо закрыта.

Сунь Ланьсян открыла глаза и вытащила кусок жареного мяса из мешка, колеблясь по крайней мере несколько минут, прежде чем открыть рот, чтобы немного перекусить.....

Вернувшись в вестибюль клиники, Нинг Тао подошел к двери и открыл ее, взглянув сквозь трещину.

В переулке ходили люди, но это были обычные люди, ни одна подозрительная мишень.

"Черт, это же твоя собственная внучка, у тебя даже нет сына и единственной настоящей внучки, которую нужно спасти?" Нинг Тао был в депрессии в сердце и не мог не проклинать.

Капельница, капельница, капельница............

За телом раздался внезапный звуковой сигнал полученного SMS-сообщения.

Нин Тао двинулся в своем сердце, закрыл дверь и быстро подошел к столу, а когда подошел к столу, схватил мобильный телефон Сунь Ланьсяна и подключенные зарядные сокровища вместе.

Мобильный телефон Сунь Ланьсян столь же консервативен и старомоден, как и ее идеи - телекоммуникационный "автомат с палкой и палкой", который можно купить за сто долларов за новый. У такого телефона вообще нет охраны, он прямо на месте.

В почтовый ящик пришло новое текстовое сообщение: скоро увидимся.

Очевидно, что это было не текстовое сообщение для Сунь Ланьсяна, а сообщение для Нин Тао.

Намек на улыбку появился на углу рта Нин Тао, когда он ответил на сообщение: хорошо, я установлю время и место.

Другая сторона быстро написала в ответ: "Я решу время и место, подождите моего сообщения".

Нинг Тао вернул сообщение: хорошо.

Никаких новых сообщений другой стороне отправлено не было.

Хотя для него не было имени, только незнакомый номер, Нинг Тао мог угадать его личность.

Сунь Пинчуань наконец-то не смог удержаться.

Собирая мобильный телефон Сунь Ланьсяна, Нин Тао отнес маленький сундук с лекарствами к стене замка, открыл замок с кровью, после того, как появилась дверь удобства, он вошел внутрь..........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0452 Глава 0452 Закон о подручных рыбах-демонах**

0452 Глава 0452 Рыбный демонический закон о том, чтобы заводить друзей Северная часть страны ледяная и снежная, но Хайнань солнечная и приятно теплая. Песчаные пляжи демонской деревни были пусты, и лишь несколько соблазнительных женщин ткут рыбацкие сети. Несколько небольших деревянных лодок были пришвартованы на скромном причале, примитивного вида, который требовал от человека весла.

Такая картина совсем не была незнакома Нин Тао, это было то же самое, когда он в последний раз приезжал с Великим Циньским Императорским Доктором Чжан Чэндуном.

Женщина нашла Нинг Тао, и с приветствием глаза нескольких женщин, плетущих сети, собрались на теле Нинг Тао.

Нин Тао поднял капюшон одеяния Тянь Бао, затем поднял одну руку высоко и помахал ей дважды: "Как несколько красавиц, могу я спросить, дома ли ваш деревенский вождь?".

Самка рыбьего демона внезапно разорвала горло и закричала, звук был похож на крик дельфина.

В мгновение ока из пальмы за пляжем выбежала большая группа рыбных демонов. У некоторых в руках были гарпуны, у некоторых - водяные арбалеты для стрельбы по рыбе, у некоторых - палки и кухонные ножи или что-то в этом роде, а у некоторых - грили и бутылки с приправами.

Эта сцена не была чуждой Нин Тао, и он сам пережил ее в прошлый раз. Если бы он не испытал это из первых рук, он бы не подумал, что это какая-то съемочная группа, снимающая Русалочку 3 или что-то вроде того. Но благодаря собственному опыту, эта остроумная и радостная сцена также наполнила его бдительностью и осторожностью, потому что он знал, что эти рыбные демоны вышли с ножами для убоя рыбы и грилями, люди действительно хотят поджарить его на гриле, чтобы он поел.

"Не могу поверить, что ты осмелился вернуться!" Низкий голос пришел из-за большой группы рыбных демонов.

Рыбы-демоны автоматически рассеиваются, уступая дорогу.

Крупнотелый, крепкий и спортивный сперматозоид акулы Ян Шенг вышел из группы рыб демонов. За ним последовали несколько его жен, среди которых был и Бао Чжи Мэй. Девушка из семьи Бенг, которая танцевала для Нин Тао и хотела соблазнить его, Мягкий Тянь Инь, также была в миксе. Она была все еще красива, с колокольчиками висят по всему телу, и она имела прикосновение очарования с каждым шагом.

После одного взгляда Нин Тао улыбнулся и вздохнул: "Брат Янг, что ты имеешь в виду?". Ты всегда так развлекаешь гостей?"

Ян Шэн холодно ворчал: "Ты ушел, не попрощавшись в прошлый раз, и все еще осмеливаешься прийти на этот раз, ты действительно думаешь, что эта деревня демонов - место, куда ты можешь приходить и уходить, когда захочешь"?

Нин Тао сказал: "В прошлый раз, когда я пришел, я отремонтировал твою вилку для заклинаний "Морская душа", но ты хотел забрать мой Трипод "Изысканного Духа", а твой народ все еще хотел съесть мою плоть, я просто умолял о паре кусков бананов, ты настолько жесток?"

Лицо Яна Шенга было мрачным, он пытался убить кого-то, чтобы завладеть сокровищами, но Нин Тао сказал это при нем, но это дало ему ощущение, что его оскорбляют.

Бао Чжимэй шагнул вперед, "Фамильный Нин, в последний раз, когда ты сбежал, ты знаешь, как грустно плакала наша бенгская девушка из семьи Мягкий Тянь Инь? Она отдала тебе свое сердце, но ты подвел ее, бессердечный человек, ты поднимаешь штаны и отрекаешься от меня! А теперь вы обвиняете нас в том, что мы арестовали вас, и мы арестовали вас не потому, что вы подвели нашу мягкую девочку?"

Нин Тао был несколько безмолвен, но и спорить с Бао Чжимеем он не хотел. Он посмотрел на Мягкий Небесный Голос, эссенция моллюсков тоже смотрела на нее, пара уродливых красивых учеников, казалось, ставили звезды на него.

Бао Чжимэй внезапно подняла руку и указала в направлении позади Нин Тао, воскликнув: "Черт возьми! Не могу поверить, что ты принёс помощь!"

Нинг Тао повернулся, чтобы посмотреть.

Ого!

В тот момент, когда Нин Тао повернулся, большая волна ножей, вилки, измельчители, палки, копья, стрелы, арбалеты и другие вещи, которые нельзя было даже сосчитать оружием, полетели в рое и ударили его ножом в спину.

Если бы это был обычный человек, он бы в эту секунду превратился в человеческого ежа.

Но рыбы-демоны подкрадываются к людям, которые являются Нинг Тао, который практиковал быть случайным, и Доктор Культивирования, который защищает свое тело с помощью Небесного Сокровища одеяния.

Все оружие, включая вилку Yang Sheng "Морская душа", отскочило от тела Нин Тао и упало на пляж.

Нин Тао медленно повернулся и посмотрел на большую группу рыбных демонов с противоположной стороны с бесформенным лицом.

Пляж был замурован рыбьими демоническими челюстями, ошеломленным лицом.

Особенно Бао Чжи Ми, чей вытертый помадой рот был достаточен, чтобы засунуть голову взрослому мужчине.

Она - морское ушко.

Нин Тао пожал плечами: "Хотя вы, ребята, пытались обмануть меня в прошлый раз и лишили меня моей керамики, я все равно простил вас, ребята, и принял вас как друзей, так что я пришел сюда в этот раз и принес несравненно драгоценный подарок, но я не ожидал, что вы, ребята, будете так со мной обращаться, забудьте об этом, я видел вас насквозь, ребята, до свидания!

Нинг Тао сказал и ушел.

"Подожди!" Янг Шенг внезапно позвонила.

Нин Тао остановился на своем пути и повернулся, чтобы посмотреть на Ян Шэна: ''Что еще тебе нужно? Мы не можем быть друзьями, вы пытаетесь быть врагами?"

Рот Бао Чжимэй, наконец, закрылся, и на ее лице был также лишний след от пощечины, но на ее лице не было половины гнева, а вместо этого появилась лестная улыбка. Потом она вспомнила половину своего лица, которое не было накачано.

Папа!

Ян Шэн снова шлёпнул его, а потом сказал: "Брат Нин, это всё идея моей жены, я заглажу свою вину перед тобой, что ты думаешь?"

Нинг Тао сказал: "Что ты имеешь в виду?"

Ян Шэн сказал: "Моя точка зрения проста, мы все еще друзья, я обещаю, что никто не посмеет бросить тебя отныне, я убью того, кто бросит тебя!".

Нинг Тао выглядел немного нерешительно.

Ян Шенг, однако, не мог дождаться, чтобы сказать: "Что, брат Нин, вы сказали, что принесли мне драгоценный подарок, что это? Достань его и я посмотрю."

Херовая дружба.

Нин Тао не удосужился продолжить шоу и открыто сказал: "Брат Ян, я верю, что ты уже видел силу этого одеяния на моем теле, оно неуязвимо для мечей и оружия, воды и огня, и есть только это во всей земле".

Глаза Ян Шэн сразу загорелись: "Ты хочешь сказать, что даешь мне одеяния на своём теле? Хаха, это здорово, ты такой хороший брат для меня!"

Нин Тао медленно открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил из него бумажную упаковку.

Бесшумно внутри бумажного пакета лежат брюки, сплетенные из ткани Тенпо.

Это было нижнее бельё Тяньбао, которое он часами вязал в пещерном небе Чэнь Пиндао, используя его, чтобы постучаться в дверь Деревни Демонов Хайнань.

На первый взгляд, это была пара нижнего белья, и улыбка на лице Яна Шенга внезапно застыла. Идеал богат, реальность - костлявая. Вот как он сейчас себя чувствовал, он думал, что подарок - это одеяние на Нинг Тао, но он не ожидал, что это будет пара нижнего белья.

Нин Тао поднял нижнее белье Тянь Бао, погладил, открыл переднюю и заднюю части дисплея, затем завернул его в бумагу и положил обратно в маленькую коробку с лекарствами.

Ян Шенг только потом пришел в себя и сказал немного раздраженно: "Почему ты опять притворяешься, не собираешься ли ты дать мне это? Ты дашь мне его, а я надену его и попробую эффект".

Нин Тао медленно сказал: "Конечно, ты должен отдать его, но как друг, что ты даешь мне?"

Ян Шэн бороздил лоб: "Так ты здесь, чтобы обменяться Духовным Материалом, банан Тиоба уже подобран тобой, чего ты еще хочешь?".

Нинг Тао сказал: "Настоящая Слюна Дракона".

"Ты шутишь? Хочешь обменять пару трусиков на настоящий амбра?" Янг Шенг показывала признаки гнева.

Нин Тао остался невозмутимым и сказал: "Эти трусы Tianbao сделаны специально для тебя, если ты пойдешь в море, ты узнаешь их красоту, они могут открыть воду, как бы долго ты не впитывал в море, твои... ну, они всегда сухие". Он также отбивает атаки на твои жизненные точки для тебя, так же, как я просто проигнорировал мусор, которым вы, ребята, бросили в меня. Плюс, его ношение заставит тебя танцевать в огне, без проблем".

Ян Шенг и Бао Чжи Мэй обменялись взглядами, как пара.

Нин Тао притворился, что не видит: "Меняйся или нет, решай сам".

Ян Шэн сказал: "Если ты скажешь, что это Небесное Сокровище без воды и огня, я тоже не потружусь развести огонь, ты пойдешь со мной в воду, и я посмотрю, сможет ли она открыть воду, и если сможет, я отведу тебя к Истинной Слюне Дракона".

Нин Тао осторожно сказал: "У тебя в руках нет запасов?"

Ян Шэн сказал: "Это настоящая реликвия дракона, как мы смеем ловить людей на рыбу, она будет проклята, я не буду ее трогать, я просто возьму тебя, ты просто возьми немного".

Нинг Тао на мгновение подумал: "Ладно, давай зайдем в воду, ты возьмешь меня, принесешь амбра и я дам тебе нижнее белье Тянь Бао".

В углах рта Ян Шэна и Бао Чжимэя появился намек на незаметный смех.

Ничего себе!

Ян Шенг перенес вилку с морским духом и погрузился головой в морскую воду из простого причала деревни демонов.

Нинг Тао следовал сзади, также погружаясь в морскую воду.

Большая группа рыбных демонов сгрудилась на причале и наблюдала, один за другим с намеком злорадствовать на их лицах.

"Сестра Бао, вы действительно хотите убить того доктора по выращиванию?" Мягкий Небесный Голос был, наверное, единственным рыбьим демоном, который не злорадствовал.

Бао Чжимэй переместил глаза, чтобы посмотреть на мягкий Тянь Инь рядом с ней, ее тон оттенок с флиртностью: "Ой, трудно ли вам действительно нравится, что Доктор Культивирование?

Мягкий Небесный Голос избегал взгляда Бао Чжимея и сказал немного заикаясь: "Нет... Я просто думаю... он может усовершенствовать дан, чинить волшебное оружие и ткать ткань для изготовления одежды, такой врач-культуролог редкость для тысячи лет, не лучше ли убить его и сохранить как друга?".

Бао Чжимэй сказал: "Если он может пережить людей Ян Шенга, давайте поговорим об этом. Если Ян Шенг даже не может убить его под водой, то и мы не можем убить его".

Это закон Рыбьего демона о дружбе, убить или не убить вас, прежде чем вы имеете право быть друзьями.

Губы Мягкого Небесного Голоса дрожали, как будто она хотела что-то сказать, но не сказала.

Под водой Ян Шенг, который держал вилку с морским духом, плавал быстрее рыбы.

Нин Тао оказался в другой ситуации: одеяния Тянь Бао имели свою собственную функцию трещины в воде, и он сначала погрузился головой в морскую воду, а затем упал на дно, как камень. Вода вокруг него вспыхнула, и он увидел его, но не смог прикоснуться к нему, и не почувствовал давления моря.

Ян Шенг плавал в море, когда он наступил на дно океана и побежал дико. Несмотря на то, что он был под водой, он не мог сильно затормозить, даже если бы у него была лестница под ногами.

Ян Шэн оглянулся на Нин Тао, который дико бегал под водой, и из его глаз вырвался жадный божественный свет. Если он получит такое сокровище, он может пойти на все море земли, если захочет, даже в Иньлиньскую впадину, о которой даже рыбы-демоны говорят о канаве, куда он не мог пойти раньше!

По одной рыбе за раз, чем дальше, тем глубже погружаешься.......

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0453 Глава 0453: Сбор сущности акулы**

0453 Глава Коллекция Акула сущность Коралл, водоросли, красочные морские рыбы, странный подводный мир показан в виду Нинг Тао, другие должны носить водолазные костюмы, чтобы увидеть пейзаж, но он может неторопливо ходить, чтобы насладиться.

Сто метров, двести метров, триста метров..............

Свет исчезал по мере того, как погружение становилось все глубже и глубже.

Перед ними внезапно проплыла школа морских рыб, и зрелище было похоже на тысячу армий, наступающих вперед.

Ян Шенг окунулся головой в группу морских рыб и исчез.

Нин Тао также остановился на своем пути и обнаружил маленький сундук с лекарствами и вытащил из него изысканный тактический фонарик вместе со своим изысканным баржевым ружьем.

После того, как он имел дело с рыбами-демонами Деревни Демонов в первых двух случаях, он был бы проклят, если бы он еще не знал, что означает этот взгляд от Ян Шэна и Бао Чжимэй.

Снежный луч света выстрелил в сторону сумасшедшего роя морских рыб, толстый луч не был затронут морской водой, а непосредственно проникал в рыбу в тусклой морской воде. Группа морских рыб испугалась, повернулась и побежала.

Внезапно, черная тень быстро обрушилась.

Луч Утонченного Тактического Лампа не мог проникнуть в эту черную тень, потому что это была группа акул, десятки и сотни морских зверей-плотоядных!

Эти карчарии были пять или шесть метров в длину, два или три метра в длину, и десятки или сотни из них спешили, зрелище было похоже на движущуюся зазубренную крепость, пожирающую плоть и кровь!

Эти каркарии только призраки, если они не вызваны Ян Шенгом.

Нин Тао поднял руку, чтобы быть выстрелом, изысканная пуля вылетела, конический вихрь появился в морской воде, и быстро улетел в сторону группы акул. Обычное огнестрельное оружие просто не может больше использоваться под водой, сопротивление и давление моря заставит пули летать очень медленно и изменит траекторию пули. Но изысканное баржевое орудие не является обычным оружием, сопротивление и давление морской воды для него почти ничтожно, оно лишь немного медленнее, но траектория не меняется.

Бряк!

В приглушенном звуке голова гигантской каркасной акулы длиной пять-шесть метров была поражена одним выстрелом, пуля пробила ее кровавый рот, тело взорвалось под головой, и в одно мгновение остались только часть головы и рот.

Рафинирующая пуля, однако, не остановилась и головой окунулась в тело другой колесницы. На талии этой акулы-каркариота появилась рана размером с тазик, и кровь дико вытекала.

Море было красным с разбитой плотью, кровью и наполненным запахом крови.

Акулы обладают чрезвычайно острым обонянием и могут обнаружить намек на кровь в воде за несколько километров. И как только цель кровопролития будет заперта, даже если это их собственные родители, они откроют свои кровавые рты и укусят!

Группа плотоядных акул, которая изначально бросилась в сторону Нинг Тао, налетела на раненую акулу, укусив ее за тело и отгрызнув плоть, и в мгновение ока осталась только голова, не имеющая плоти.

Нин Тао связал пальцы, и еще несколько рафинирующих пуль полетели в сторону рыбы.

Кархарии были втянуты в самонаводящийся убийственный ажиотаж, и их либо прикончили пулями из изящных баржевых орудий, либо съели за свои раны.

Кровь в морской воде настолько густая, что ее нельзя растворить, а картина безумия убийства друг друга заставляет Нинг Тао чувствовать себя онемевшим в спине. Эта кровавая сцена также дала ему новое понимание рыбных демонов, по сравнению с теми, кто живет с людьми на суше, рыбные демоны следовали истинному закону природы о слабых и сильных!

Рой акул внезапно рассеялся без предупреждения.

Почти в тот же момент через океан обрушилась огромная волна моря, высотой в сотни метров и растянувшаяся на тысячи метров!

Кархарии все-таки не могли убежать, и их подметали огромные волны, одни из них были прямо забиты насмерть, другие раздавлены на куски!

Это не нормальная волна.

Внезапно раздался жуткий голос: "На этот раз я посмотрю, куда ты побежишь!"

Звук был похож на корабельный свисток, урну, которая была несравненно громкой, обладающей силой и давлением, чтобы проникнуть во все!

Презрительный гул исходил из ноздрей Нинга Тао, когда он декламировал: "Я отдыхаю в моем зародыше и слышу Великий Звук Дао".

Чёрт!

Божественные часы бьют.

Первый слог Твоей Сутры, каждый слог несет в себе дхарму и подавление Небесного Пути. Хотя Нинг Тао стоял один на дне моря, скандируя сутру, позади него словно лес богов, а Будды наполняли небо, скандируя вместе с ним, придавая ему силы!

Ничего себе!

Огромные волны мгновенно рассеялись, и море снова стало спокойным.

Появилось чудовище, наполовину человеческое, наполовину рыбное, державшее вилку морского духа, кто такой Ян Шенг, а не деревенский староста деревни демонов?

Ян Шэн посмотрел на Нин Тао в изумлении, выражение его лица было так, словно он вырезал его из камня, и линии не двигались.

Нин Тао поднял руку, и "Утонченная баржа" была направлена на Ян Шэна.

Только после этого Ян Шен огрызался назад, яростно вывернул спину, и толстый, длинный рыбий хвост раскачался и в шуршание убежал в сторону.

Из дула пистолета вылетела изысканная пуля, в воде появился конический водоворот, а в следующую секунду он достиг тела Яна Шенга. На его рыбьем хвосте появилось кровяное отверстие размером с чашу, и длинный поток крови вытек.

Никто не мог обогнать пулю, и ни одна рыба в море не могла обогнать рафинированную пулю из рафинированной пушки баржи, и акула не могла рафинировать Ян Шенга.

Выстрел Ян Шенг разбился о дно моря.

Нин Тао сделал несколько прыжков и повернул глаза, чтобы добраться до тела Яна Шенга, и изысканная баржа пистолет в его руке также приземлился на голову Яна Шенга.

Ян Шэн в ужасе посмотрел на Нин Тао, только в этот раз он понял, какое присутствие он пытается убить. Однако в этом мире нет лекарств, которые можно купить, чтобы поесть.

Нин Тао холодно сказал: "Ян Шэн, ты убил меня три раза, дважды перед тобой, я отомстил тебе и Деревне Демонов один раз?"

Ян Шенг на мгновение замер, потом покачал головой.

Нин Тао снова сказал: "Это только вопрос времени, это уже третий раз, когда Ли убивает меня, как ты думаешь, что я должен делать?"

Ян Шэн сказал: "Ты лучше меня, я не жалуюсь на то, что умираю от твоих рук, я просто прошу тебя не причинять вреда рыболовам в деревне демонов после того, как ты убьешь меня".

Сказав это, Ян Шэн закрыл глаза и выглядел так, как будто ждал смерти. Несмотря на то, что он действовал решительно и имел возможность идти на смерть с прямым лицом, его тело дрожало.

Нин Тао, однако, опустил пистолет: "Только это предложение от Чонг Ли, я пощажу твою жизнь, если будет четвертый раз, я точно убью тебя".

Ян Шэн открыл глаза, взволнованный и удивленный: "Ты... не убьешь меня?"

Нинг Тао сказал: "Отведи меня к Истинной Слюне Дракона".

"Я возьму тебя". Рыбий хвост Янг Шенг начал сокращаться, быстро восстанавливая человеческую ногу. На правом бедре у него была лишняя кровавая дырка, и кровь все еще текла из раны.

Нинг Тао сказал: "Пока ты лежи спокойно, пока я вытаскиваю боеголовку".

"Здесь?" Ян Шенг был удивлен, что наземный врач может лечить раны на дне моря?

Когда духовная сила Нин Тао содрогнулась, на его теле вспыхнули руны Небесных сокровищ, и размах воды, прорвавшейся сквозь круто расширенный, обволакивающий Ян Шэн. Он вытащил неправильно написанную версию выщипывающего талисмана из маленького сундучка с лекарствами и наклеил его на рану Яна Шенга, его духовная сила активировалась, и он выщипал его в плавном движении.

Боеголовка, которая вошла в тело Ян Шенга, была вытащена.

Ян Шенг был ошарашен, процесс был настолько быстрым, что у него не было времени моргнуть!

Нин Тао разминал использованные ошибочно ощипанные руны и рафинированные боеголовки вместе и положил их в маленький сундук с лекарствами. Он вытащил небесную иглу, наложил несколько швов вокруг раны Ян Шенга, небесная игла запечатала акупунктурные точки, особая духовная сила исцелила, и через минуту рана Ян Шенга остановила кровотечение.

Нин Тао неторопливо собрал свои инструменты и сказал: "Не говори ничего онемевшего, ты акулий дух, а не белый кроличий дух".

Тем не менее, Ян Шенг все еще жестко ожесточил голову и сказал то, что он хотел сказать в своем сердце: "Я, Ян Шенг, я готов следовать за вами"!

Нин Тао посмотрел на Ян Шэн врасплох и замер на мгновение, прежде чем сказать: "Хочешь пойти со мной?".

Ян Шэн перевернулся и выполз из земли, преклонив колени перед Нин Тао: "Клянусь, я готов следовать за своим повелителем, и если я предам, то умру, не будучи погребенным в море!".

Такая клятва, несомненно, была самой тяжелой ядовитой клятвой для рыбака, демон был еще тяжелее человека в том, что он давал обещания и держал свое слово, не говоря уже о такой ядовитой клятве. Как только эта клятва дана, это равносильно никогда не предавать.

Нинг Тао на мгновение подумал и сказал: "Хорошо, тогда я отведу тебя. Я хорош в совершенствовании эликсиров, я хорош в совершенствовании оружия, так что если в будущем вам понадобятся эликсиры или волшебное оружие, просто попросите, пока они у меня есть, я отдам их вам. Мы, которые выращивают, как будто пересекаем горькое море, отныне мы все в одной лодке, мы можем идти дальше, только если будем держать группу вместе и двигаться вперед".

Ему пришлось иметь дело с двумя огромными группами выращивания на Востоке и Западе, его команда, естественно, чем сильнее, тем лучше, а с добавлением Ян Шэна и Рыбной Деревни Демонов, сила его стороны возрастет в несколько раз!

Янг Шенг ударился головой о землю. Он хотел следовать за Нин Тао, не потому, что его великий характер не убить три раза, а потому, что он видел способность Нин Тао. Тем не менее, он не ожидал, что Нин Тао не нужно, чтобы он сказал это вообще, и непосредственно выразил это отношение, на этот раз он был действительно тронут.

Нин Тао протянул руку помощи Ян Шэн: "Пойдем, отведи меня к Истинной Слюне Дракона".

"Милорд, следуйте за мной". Ян Шэн повернулся и вышел из "вакуумной" зоны, построенной облачениями Тянь Бао, и вошел в морскую воду, и с одним топотом его ног вновь появились рыбьи хвосты, и стрелы, как правило, выстрелили в глубины морской воды.

С небольшим количеством обеих ног и лестницей под ногами, Нин Тао сделал большой шаг, его скорость была не намного медленнее, чем у Ян Шенг.

Чем глубже вы погружаетесь, свет постепенно исчезает из моря.

В свое время Ян Шенг привел Нин Тао в темноту моря, где не было ни одного луча света. Глубокое море на самом деле полезны биоэлектролюминесцентные медузы и рыбы, на всем протяжении Нинг Тао также видел много, но здесь их нет.

Место было похоже на мертвое место, даже море не текла, не было ни света, ни звука.

"Милорд, это как раз впереди." Стоя рядом с Нин Тао, Ян Шэн сказал: "Перед вами - морская гора, а у подножия - пещера". В этой пещере останки настоящего дракона, ты можешь войти, я не могу".

Нинг Тао сказал: "Там есть амбра?"

Янг Шен кивнул: "Я пришел сюда однажды, когда был ребенком, и почувствовал запах истинной слюны дракона, но я не осмелился войти. Дракон - бог моря и царь, который правит морем и обладает высшей магической силой, мы рыбачим, люди не заботятся ни о чем, а только не смеют оскорблять величие истинного дракона".

Нин Тао сказал: "Тогда я пойду сам, а ты подожди меня снаружи".

"Милорд.................................................................................................................................." Ян Шэн снова захотела поговорить с Вами.

Нин Тао включил свой тактический фонарик и засиял снежным лучом света на лице Ян Шэна: "Что ты пытаешься сказать?"

Ян Шэн закрыл глаза: "Я привел моего господина сюда и попросил моего господина взять только истинную слюну дракона и не уничтожить истинные останки дракона".

Нинг Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Хорошо, я обещаю тебе, что бы ни было внутри, я возьму только Истинную Слюну Дракона".

Снежный луч света отошел от лица Янг Шенг и засиял вперед.

Впереди появилась курганная гора.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0454 Глава 0454 Женщина на тонущем судне**

0454 Глава 0454 Женщина в затонувшем корабле Глубины океана молчат, даже воды все еще остаются. Когда Нин Тао шагнул вперед по рифам, грязи и песку океанского дна, у него возникло ощущение, что он гуляет во времени и пространстве безмолвного прошлого, как будто весь мир остался для него один.

Однако такое одиночество не стоит упоминать по сравнению с одиночеством произнесения третьей строки вашей сутры: "Море горечи не имеет пределов, и только утиные водоросли дрейфуют". Ему не нужно было скандировать фразу, чтобы легко адаптироваться к окружающей среде.

Пещера, о которой говорил Ян Шенг, еще не была найдена, но луч усовершенствованного тактического фонаря случайно засиял на затонувшем корабле. Вероятно, это был древний купеческий корабль, с ржавыми якорями и разбитыми палубами, покрытыми водорослями, и какая-то глубоководная рыба плавала среди водорослей и кают, и бежала, как птицы, в испуганном луке, когда свет попадал в них.

Нинг Тао подошел ближе к месту крушения и с помощью изысканной тактической подсветки осветил разбитое отверстие в корпусе корабля. За этой изрезанной дырой находилась каюта корабля, содержащая несколько моховых скелетов. Несколько маленьких глубоководных рыб были пойманы бревном и быстро бежали, спрятавшись в нижней палубе корабля.

В результате, именно из-за того, что прятались эти маленькие рыбки, Нин Тао взял изящный тактический фонарик и засветил его на большой куче керамических фрагментов, а также на нескольких коробках, которые еще выглядели неповрежденными.

Когда Нинг Тао подошел к нижней каюте, вода перед ним автоматически уступила место под водяным режущим эффектом одеяний Небесных Сокровищ, раскрывая распадающийся корпус покрытого мхом корабля. Он подтолкнул с одной ладонью, и деревянный корпус перед ним рухнул на кусок, гнилое дерево упало на землю, и сломанное отверстие, которое можно было просверлить в него появился перед ним.

Нинг Тао прикрыл кошку.

В этой куче керамики были осколки цветных фрагментов желтого, голубого и белого цвета, и поскольку не было контакта с воздухом, казалось, что цвета оставались несколько яркими.

Нин Тао двинулся в своем сердце, "Может ли эта керамика быть Тан Санкай? Это торговый корабль династии Тан?"

Существует всего несколько кусков Tang Sancai, и каждый из них является бесценным сокровищем. К сожалению, если бы керамика была полностью Tang Tri-color, это не значило бы много, они все были сломаны.

Это также просто догадка, Нин Тао изучил историю знаний, Тан Санкай после царствования целомудрия, страна сильна, ветер густых захоронений преобладает, является верхним классом погребальных принадлежностей, обычные люди не имеют права использовать этот погребальный материал. Если это гробница, то эти цветные керамические фрагменты, скорее всего, Tang Sancai, что менее определенно на затонувшем корабле.

Глаза Нинг Тао быстро переместились в полный рот еще хорошо сохранившегося ящика, когда он подошел к полному рту. На коробке был железный замок, но он почти заржавел. Он протянул руку и дважды легко сломал железный замок, а затем поднял крышку коробки.

Корпус был полон больших коробок отчеканенных монет, которые также заржавели до нитки. На поверхности есть несколько кусочков, на которых смутно видно письмо, на которых написаны четыре слова "Кай Юань Тонг Бао".

Открытая монета Юань Тонг Бао - это монета династии Тан, и это кораблекрушение действительно является кораблекрушением династии Тан.

К сожалению, эти драгоценные артефакты были почти ржавыми, и Нин Тао попытался схватить один, но поднял большой кусок, а затем ржавая мука упала вот так.

Затем Нин Тао открыл еще три коробки, в одной из которых была ткань, похожая на шелк, но все они разбились, как только Нин Тао открыл их. Вторая коробка была полна набросков бамбука, который также разбился при открытии. Даже если он не сломан, надпись на бамбуковом куске больше не читается. В третьем сундуке находилось несколько фарфоровых изделий с вазами и тарелками, которые сохранились в целости и сохранности, возможно, потому, что сундук был заполнен, чтобы избежать столкновений во время кораблекрушения.

Нин Тао тщательно подобрал фарфоровую вазу и вытер рукой грязь с ее поверхности, показав кристально чистую поверхность фарфора сразу. Он перевернул дно бутылки, и на нем было четыре слова: "Made in the Yue窑御制".

Нин Тао не много занимался исследованиями антиквариата, но он понимал значение слова "имперская система", которая является королевской вещью, а королевские вещи, естественно, лучшие.

Углы рта Нин Тао показывали улыбку, это было военное время, ни у компании "Черный огонь", ни у компании "Биотехнология Бытия" не было денег, он был самым бедным из трех. Если эти керамические изделия династии Тан будут выставлены на аукцион, они ведь продадут их по крайней мере за несколько сотен миллионов долларов, верно? Не так давно чашки для курицы года Мин Чен Хуахуа были выставлены на аукцион за более чем 200 миллионов, не говоря уже о королевском фарфоре династии Тан. Неудивительно, что это должно было быть в футляре, что является доказательством того, что эти фарфоровые изделия уже в древности имели большую ценность!

Это был полный провал, и если бы он не пришел сюда в поисках Истинной Слюны Дракона, Нинг Тао не нашел бы обломки, тем более эти несколько несравненно ценных фарфоровых изделий.

Всего четыре куска фарфора, две тарелки и две вазы, которые кажутся чем-то вроде особой пары.

Нин Тао тщательно упаковали две тарелки в маленький сундук с лекарствами, затем заправил фарфоровую вазу в свою одежду, одну в руке, готовую покинуть затонувший корабль. Именно в этот момент в его видение вошел плотно закрытый люк.

Может ли быть еще какое-нибудь сокровище?

Нинг Тао сделал движение в своем сердце и подошел. Гниющие деревянные доски осыпались под ним, и он ходил осторожно, иногда неизбежно тонул ногой.

На люке не было замка, но катушка была сломана, и Нин Тао протянул руку и толкнул, и вся дверная панель рухнула, открыв пространство за ней.

Морская вода автоматически избегает этого.

Луч изысканного тактического фонаря засиял, и из каюты корабля открылся вид.

Женщина, лежащая на кровати, также погруженная в морскую воду, представленную в бревне, Нинг Тао был ошеломлен.

Женщина выглядела так, как будто заснула, ее тело не проявляло никакого сходства с распадом. Ее кожа все еще выглядела настолько нежной и справедливой, что даже создавалось впечатление, что она все еще эластична. У нее статный внешний вид и относительно пухлое телосложение, но она дает людям правильное ощущение, добавляя очко, чтобы показать жир, теряя очко и показывая тонкий.

Купеческий корабль был из династии Тан, и, естественно, эта женщина тоже была из династии Тан. Место, которое шокировало Нин Тао, тоже было здесь, даже если эта женщина была женщиной из конца династии Тан, ей было более тысячи и ста лет, как можно сохранить ее тело и по сей день?

Сдерживая шок в сердце, Нинг Тао осторожно подошел к даме. Этот процесс пробудил его до состояния глаз и нос, и запах, и именно после этого его зрение приземлилось на рот самки трупа. Он видел пряди ауры, но вместо того, чтобы выливать их наружу из ее рта, он вылил их ей в рот снаружи. Его нос также уловил запах очищающей ауры без запаха разлагающихся тел.

Нин Тао пришел к постели, положил фарфоровую вазу, протянул руку и ущипнул открытый рот женского трупа, голубая бусина вошла в его зрение, размером с голубиное яйцо, кристаллическое сквозь и сквозь. Именно оно впитывает ауру морского дна и сохраняет тело!

"Может ли это быть... Бусина Собирающего Духа?" Сердце Нинг Тао не смогло сдержать волну экстаза.

Жемчужина Духа Сбора - это, безусловно, легендарное сокровище в мире земледелия, так как она может собирать ауру неба и земли и помогать земледельцам практиковаться. Это также считалось сокровищем в эпоху Долины Духа, когда аура была в изобилии, потому что никто не возражал против того, чтобы их пещера была более богатой аурой, так же, как люди в наши дни не возражали против того, чтобы их деньги были слишком большими, чтобы их тратить. В наш век ауры ее ценность еще более неизмерима!

Нин Тао положил руку на рот самки трупа, но как только он собирался войти, он вдруг снова передумал.

Он прекрасно знал, что женский труп испортится, как только вытащит у неё из уст Бусину Собирающего Духа. Во рту этой самки содержалась Жемчужина Культивирования, что указывало на то, что ее личность была необыкновенной, либо она была членом королевской семьи династии Тан в какой-то момент времени, либо она была - культиватором!

Размышляя около десяти секунд, Нин Тао вытащил Лезвие Затмения и сказал самке трупа: "Извините, я просто хочу знать, остались ли у вас последние слова".

Сказав это, он осторожно проткнул клинок Затмения в руку женщины-трупа, в то время как духовная сила активировала шёпот, чтобы уловить любые звуки, которые могут существовать в этом пространстве.

Челюсть Нинг Тао упала на землю в шоковом состоянии.

Юхуань, это ведь Ян Юхуань, одна из Четырех Красавиц?

В книгах по истории говорится, что Ян Юхуань умерла в Ма Шаойи, но есть несколько версий этой истории, некоторые говорят, что она сфальсифицировала свою смерть и ушла из семьи. Говорят, что она путешествовала на восток в Японию, о ней в Японии ходят легенды, а также ее назвали богом весеннего земледелия.

Настолько, что любая из версий неверна, потому что здесь она лжет.

Внезапно в голове Нин Тао снова появился задушенный женский голос: "Я слишком верен, чтобы быть готовым... этот злобный дракон уничтожил мой корабль, и я проклинаю его до смерти... Я скоро обнаружу, что Башня Чжэньчжэнь... я не готов..."

Нинг Тао снова был ошеломлен.

Тхэ Чжин?

Нин Тао вдруг вспомнил соответствующее описание в книгах по истории, которые он изучал, Ян Юхуань также был даосским священником, и ее даосское имя было "Тай Чжэнь"!

А башня Чжэньчжэнь, разве это не седьмое из десяти самых порочных заклинаний? Он уже сталкивался с двумя из десяти самых порочных заклинаний, первое из которых было заклинанием "Питающийся Духом Урн" на десятом месте, а второе - "Шесть путей реинкарнации" на шестом.

Вместо того, чтобы умереть в Машупо и укрыться в Японии с каким-нибудь посланником Тан, тысячу лет назад в эти моря пришел Ян Гифэй в поисках магического оружия седьмого ранга - пагоды Чжэнь-Ши!

Башня Zhen Zhen, это было волшебное оружие, которое может обездвижить определенный промежуток времени, что она искала?

Будь то клинок Затмения или Шепот, который больше не захватил ни одного из оставшихся мыслей и голосов души, эти два слова только что предположительно также были спасены благодаря Жемчужине Собирающего Духа, в противном случае он бы ничего не захватил.

Нин Тао не сдался, он вытащил небольшой фарфоровый флакон, содержащий Дэн поиска предков, взял Дэн поиска предков в нем, держал его в руке и принял глубокий нюх.

Бряк!

Ему была представлена фотография прошлого времени.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0455: Рюзука**

0455 Глава 0455 Гробница Дракона Шторм, волны, торговый корабль тонет в море.

Женщина в шикарном дворцовом платье встает на колени на полу корабля посреди каюты, руки вместе в молитве.

Она не кто иной, как Ян Юхуань.

Невозможно было услышать ее голос, изображение было неподвижным.

Взгляд Нин Тао переместился на соседний с ней стол, на котором была помещена морская карта с изображением звериной кожи, обведя щеткой область.

После того, как он посмотрел на это, его разум дёргался, ''Является ли место, где круг вышел, расположение Башни Времени Zhen Zhen? Прошло более тысячи лет, заклинание найдено спасенным, или оно до сих пор спит где-то под морем?".

Он запомнил содержание диаграммы с его полным вниманием.

Тишина внезапно пошатнулась и изменилась, когда снова наступила тишина. Великолепная Yang Yuhuan ушла, и на ее месте женщина в красном цвете.

Это снова она.

Рыжеволосая женщина улыбнулась углам рта.

Шепчущие снежинки вспыхнули, и в голове Нинг Тао вдруг появился ропот: "Давай..................................

Женщина в красной одежде внезапно сделала шаг вперед, и образ прошлого времени и пространства развалился в тот же миг.

Затем Нин Тао подхватил остатки предков Дана и сделал глубокий нюх, и перед ним предстала картина прошлого времени и пространства под аллергической реакцией Дана.

До сих пор эта каюта, Ян Юхуань уже лежала на кровати, и морская вода льлась в каюту. Последним ее движением было открыть рот, чтобы проглотить Собирающий Эликсир Дэн, который она держала в руке.

Через несколько секунд изображение также исчезло.

Нин Тао не осмелился войти в аллергическую реакцию Ищущего Предка Дэна снова, поэтому он задержал дыхание и положил Ищущего Предка Дэна обратно в маленький фарфоровый флакон, а затем положил маленький фарфоровый флакон обратно в маленький ящик для лекарств. Во время этого процесса, мысль также возникла в его сердце, "Может быть, что причина для таблетки Духа Собрания, я фактически видел Yang Yuhuan дважды, это было абсолютно невозможно для того чтобы оно появилось раньше".

Независимо от того, является ли это причиной или нет, необходима дополнительная проверка.

После короткого периода регулировки и восстановления, Нин Тао ущипнул открытый рот Ян Юхуань и протянул руку, чтобы извлечь Жемчужину Духа Сбора, которая содержалась в ее рту.

Как только Жемчужина Духа Сбора покинула его рот, труп Yang Yuhuan мгновенно стал черным и затем "рухнул", оставив только белый, сырой скелет в конце.

Великолепная золотая вилка и пара сережек из драгоценного камня упали на подстилку, а на скелет нефритового кольца Yang Jade ring было на шее золотое ожерелье, которое также было великолепно. Нин Тао, однако, не взял его, он сделал глубокий поклон скелету Ян Юхуань, "Я вернусь, чтобы похоронить пожилых людей в другой день, Жемчужина Сбора Духов полезна со мной, я возьму его".

Перед отъездом Нинг Тао оставил обычную наклейку с нарисованным на ней кровавым замком в центре салона. Но как только он отступил, подошла морская вода, и обычная палочка рецепта пропиталась морской водой, и кровь на бумаге была разбавлена морской водой и медленно рассеяна.

Это не сработает.

Нин Тао сделал движение в своем сердце, вытащил неправильно написанную версию сорванной руны, которая была размазана по мячу и разложена, руна на ней исчезла, оставив лишь слабый след, который нельзя было использовать снова. Он укусил пальцы и нарисовал на бумаге для духа, на которой был нарисован талисман, кровь пропиталась через бумагу для духа, и на ней была лишняя ярко-красная кровяная пробка. Он высушил его с огнем духа и поместил его рядом со скелетом Yang Yuhuan, после чего отступил.

Морская вода вскочила снова, и бумага была пропитана морской водой, но кровь, пропитанная бумагой, не была разбавлена, и она все еще была ярко-красной, как всегда.

Ning Tao дал еще один глубокий лук к скелету Yang Yuhuan перед выходом из затонувшего корабля. Подойдя к подводной горе в форме кургана, он нашел пещеру, о которой говорил Ян Шенг. Пещера была настолько глубока, что ее нельзя было разглядеть со дна, и было нетрудно заметить, что это было необыкновенное место только с этой точки.

Нин Тао щелкнул своим факелом и вошел, морская вода автоматически отступает перед ним.

На самом деле, если бы не облачения из Небесных Сокровищ на его теле, способные прорезать воду, он не смог бы нырнуть в такое глубокое море в поисках сокровищ. Оставляя в стороне слой дыхания, давление одного только моря невыносимо. Он может продержаться в глубине некоторое время, но ходить с таким фонариком перед ним просто невозможно.

Примерно в двухстах метрах в глубине пещеры была представлена естественная пещера на линии прямой видимости Нинг Тао.

В центре пещеры, на скалистом грунте лежал огромный скелет, длина которого составляла не менее ста метров, даже самый большой ударный дракон, найденный человеком, был гораздо меньше перед ним. Следует знать, что взрослый вибрирующий дракон может вырасти до тридцати метров в длину, до десяти или двадцати метров в высоту, и может весить более ста тонн, даже ходьба может заставить землю содрогнуться!

"Это... в мире действительно есть драконы?" Несмотря на то, что Нинг Тао смотрел на скелетные останки настоящего дракона, он все равно не мог поверить в то, что видели его глаза.

Дракон, легендарное чудовище, кто его видел?

Нин Тао не мог не представить себе зрелищное зрелище этого настоящего дракона, когда он бродил по небу, но он обнаружил, что его воображение было бледным и бессильным в этот момент.

Скелеты этого истинного дракона, каждый кристально чистый, но мерцает холодным, твердым блеском, как металл. Я не знаю, сколько лет он был похоронен здесь, может быть, десятки тысяч лет, может быть, миллионы лет или даже дольше, его плоть и кровь давно расплавились, но его кости все еще настолько хорошо сохранились, что кажется, что он все еще жив, с костным мозгом, текущим внутрь!

Скелет настоящего дракона, это тоже сокровище!

Нин Тао опустил свой тактический фонарь и трижды подчинился скелету настоящего дракона.

Это глубоко укоренившееся убеждение, что китайцы считают себя наследниками дракона, как они могут не поклоняться дракону, как они видят своих предков?

Поклонившись истинному скелету дракона, Нинг Тао снова пробудил глаза и нос, чтобы посмотреть и понюхать настоящую драконовью слюну. Вскоре его взгляд остановился на месте на животе скелета истинного дракона, где лежал серый "камень". Он был два фута в диаметре, овальной и угловатой формы, и выглядел очень похожим на обычный камень. Он сидит на киле и издает странный запах. Не аромат, как какой-то столетний, пикантный вкус.

По одному только этому аромату Нинг Тао мог сказать, что "камень" - это настоящая слюна дракона, которую он искал. Он подошел и поклонился еще три раза, прежде чем взять Истинную Слюну Дракона, прежде чем использовать Клинок Затмения, чтобы отделить Истинную Слюну Дракона от драконьей кости.

Этот кусочек настоящего амбра диаметром в два фута и размером с несколько футбольных мячей, но он чрезвычайно легкий в руке, которая составляет всего десять или около того фунтов. При таком весе он оценивается в сотни миллионов, если его вытащить и продать как китовый амбра.

Взяв Истинную Слюну Дракона, Нинг Тао снова обошел скелет Истинного Дракона, наблюдая не только за скелетом Истинного Дракона, но и за окружающей средой. Он видел довольно много натурального золота и драгоценных камней, а также некоторый материал для духов, и не был уверен, что это настоящая коллекция дракона или та, которая ее сопровождает. Тем не менее, он не взял ни одного из них и покинул пещеру только с реальной слюной дракона, что он снял.

Драконы - родоначальники китайской нации, как может могила дракона двигаться? Эти красочные драгоценные камни, большие куски натурального золота и драгоценные духовные материалы, безусловно, тронули сердце Нин Тао, а также было желание забрать некоторые из них, но он был в состоянии сдерживать свое желание в конце концов.

Он - культиватор Дао Небесного, если он видит какое-либо сокровище и забирает его, как обычный человек, то он - человек, так почему же он должен культивировать Дао Небесного?

Нин Тао вернулся на место, где он был отделен от Ян Шэн, который ждал с забитым дыханием для своего возвращения.

Ян Шенг посмотрел на огромную Слюну Настоящего Дракона, державшуюся в руке Нин Тао, и в удивлении сказал: "Такая большая?".

Нин Тао сказал: "Этот киль длиной в сто метров, я думаю, что эта настоящая слюна дракона на самом деле пережила довольно много, в противном случае она была бы еще больше". Хорошо, что я здесь сейчас, если это будет несколько сотен или тысяча тысяч лет, или что-то вроде того, оно ушло".

Уберите все это, должен быть аргумент в пользу Ян Шенг.

Ян Шэн кивнул: "Милорд взял его для лучшего использования, жаль, что он выветрился, да, эта ваза..." Он слегка замерз, когда увидел фарфор, который Нин Тао держал в другой руке: "Это?"

Нин Тао сказал: "Не волнуйтесь, это что-то с разбитого корабля, который я нашел по дороге, ваза из династии Тан, а не сопровождающий похоронный предмет Истинного Дракона, я взял только этот кусок Истинной Слюны Дракона в той Гробнице Дракона, я не взял ни одного куска сокровища внутри".

Ян Шенг был только тогда облегчен, он очень беспокоился, что фарфор был вывезен из Гробницы Дракона.

Нин Тао вытащил веревку для сбора лекарств и передал даже один ее конец Ян Шенгу: "Небесные одеяния из сокровищ перерезали воду, я не могу поплыть вверх, ты тянешь за эту веревку и тащишь меня на берег".

Ян Шэн честно потянул за веревку и собирался нырять, когда вдруг вспомнил что-то и оглянулся на Нин Тао со странным выражением: "Мой господин, трусики, которые вы хотите мне дать, тоже режут воду, как я могу плавать в море с ними на?".

Нин Тао сказал: "Наденьте ману, которая не может полностью ее потягивать, угадайте немного манны Pit Shui, наверное, она сможет удержать вашу промежность от намокания, Pit Shui или еще чего-нибудь, даже не думайте об этом".

Ян Шэн: ".........."

Солнце было наклонено на запад, небо на западе было похоже на огненный закат, а причал рыбацкой деревни также лежал на восточной стороне большой группы рыбаков.

"Сестра Бао, почему вождь деревни и доктор Нинг еще не вернулись?" Девушка семьи Бенг, Мягкий Небесный Голос, спросила Бао Чжимея, который был рядом с ней, это было тридцать два раза, когда она задавала этот вопрос.

Бао Джимэй закатила глаза: "Мой человек все еще в море, я даже не так волнуюсь, как ты, куда ты торопишься?"

Бао Чжимэй помахала рукой: "Не ври мне, ты ведь беспокоишься о том маленьком докторе по выращиванию белого лица, да? Говорю вам, боюсь, что в этот момент его съел мой человек".

"Доктор Нинг настолько большой и может есть так долго? Даже если она сделана из железа, давно пора, верно?" Мягкий Sky Voice сказал.

Бао Чжимэй уставился на Мягкий Небесный Голос: "Ты веришь мне, когда я выщипываю жемчужину, которая у тебя есть, и делаю сережку?"

Мягкий Небесный Голос последовала примеру и закрыла рот, все еще подтягивая ноги.

Как раз в это время рыбак вдруг указал на море и воскликнул: "Оно вернулось!". Оно вернулось!"

Рыбаки подбежали к передней части пирса, чтобы посмотреть. Мягкий Tingyin стоял впереди, пара уродливых глаз с возбужденным божественным светом и намеком на нервное беспокойство.

Гидромассажная ванна внезапно встала на спокойное море, кружилась быстро, а затем двинулась вот так.

Ничего себе!

Две фигуры внезапно выстрелили из вихря и врезались в док по параболической траектории.

"Это деревенский вождь!"

"У него есть доктор по культиваторам!"

"Хаха! Связанный веревкой!"

"Теперь ты можешь поджарить его!"

В доке был беспорядок и сцена была уморительной.

Бряк!

Янг Шенг приземлился на пляже рядом с причалом и плеснул облаком пыли.

Нин Тао, однако, сбился с пути и упал вниз с причала, глядя на переполненных рыбами людей на причале, он закричал: "Уйди с дороги! С дороги!"

Никто не ушел с дороги, и были другие, которые открывали свои кровавые рты.

Эта группа демонов в деревне демонов действительно должна была быть хорошо обучена, если они хотели сформировать боевую силу.

Нин Тао не боится разбивать чье-либо тело, он беспокоится о вазе династии Тан в руке, может быть, то, что он держит в руке и запихивает в руки, составляет 200-300 миллионов юаней.

Скорость медицинской веревки была примерно такой же, как и скорость тяжелого самолета, по крайней мере шесть или семьсот километров в час, и он не мог полностью остановить свое тело.

Внезапно, силуэт вскочил и обнял Нинг Тао.

Бряк!

Две аварии приземлились на песок за причалом.

В очень странной ситуации, тело Нин Тао был зажат живьем в тело человека, держащего его, в момент, когда он упал на землю, он чувствовал себя так, как будто он ударил кусок желе на вершине, шок был почти ничтожно мал. И встраивание, которое последовало, было еще более замечательным, он чувствовал себя, как будто он был покрыт большим количеством скользкой мягкой. Плоть, обернутая вокруг него, была очень удобной, теплой и скользкой. Потом его медленно вытолкнули, и только после этого он понял, что девушка, подарившая ему блокнот, - это девушка из семьи Бенг, "Мягкий Небесный Голос".

Она очень мягкая и мягкая.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0456 Глава 0456 Настоящие навыки девушки Бенг**

Глава 0456 Настоящее мастерство девушки из семьи Бенг Мягкая девушка из семьи Бенг была "раздавлена", но ваза не разбилась. Нин Тао аккуратно положил вазу в руку и на руки на пляже, затем протянул руку к Мягкому Тянь Иню с благодарной улыбкой на лице: "Спасибо, госпожа Мягкий".

Оно собиралось ее подтянуть.

Однако Мягкий Небесный Голос покачал головой, и голос его был мягким: "Он не может встать, кости сломаны".

"А?" Нин Тао был ошеломлен, его бок почти не ощущал явной вибрации, но ощущение "встроенности" в тело Мягкого Тянь Иня было особенно очевидным, но я не ожидал, что она скажет, что кость была сломана.

У сперматозоидов моллюсков есть кости?

Но, не дожидаясь ответа Нин Тао на этот вопрос, Бао Чжимэй помахал рукой и закричал: "Давайте вместе!".

Ура!

Десятки рыбаков наливались одним махом.

"Прекратите!" Янг Шенг выпустила гневный рев, а потом отругала: "Вы, дураки, доктор Нин - наша голова с сегодняшнего дня! Я должен назвать его лордом, ты осмеливаешься на него нанести удар, хочешь восстать?"

Большая группа рыбаков остановилась замертво на своих путях и посмотрели друг на друга.

Бао Чжи Мэй посмотрела на своего мужчину с запутанным выражением. Даже если ты не сможешь убить Нинг Тао, в лучшем случае ты будешь просто другом, и тебя сразу же повысят до лорда. Вся деревня выбросила машину.

Ян Шэн сделал большой шаг и подошел к лицу Нин Тао, сухо и резко, преклонив колени на одно колено и сжав руки в кулак: "Милорд, я шокировал тебя".

Это древний ритуал, когда подчиненные обращаются к своему начальству, а также часто встречается в дзянху, когда младшие братья обращаются к старшим братьям. Он сделал это, чтобы напомнить этим беззаботным деревенским жителям о том, каков сейчас статус Нинг Тао.

Конечно, повиновение Ян Шэн, жители деревни демонов также поклонялись неравномерно, некоторые на коленях на обоих коленях, некоторые на коленях на одном колене, некоторые на корточках, и один на коленях на море со спиной к Нин Тао, сцена была немного хаотичной.

Нин Тао также не ожидал, что осведомленность команды и организационная дисциплина этих демонов поднимется на какой-нибудь уровень сразу, он отрекся от Яна Шенга, затем Ян сказал громким голосом: "Все вставайте, так как вы признаете меня своим главой, я сделаю все возможное, чтобы искать благополучия каждого в будущем". Я практикующий культивирование, специализирующийся на рафинировании и очистке эликсиров, и я возвращаюсь к изучению рецепта для моих братьев и сестер, чтобы рафинировать эликсиры, которые будут полезны для вашей практики. Если кто-то из вас нарушил заклинание, я отремонтирую его для вас бесплатно. Кроме того, с этого дня я дам моим братьям и сестрам в рыбацкой деревне один миллион долларов в месяц в качестве военного жалованья, а вы возьмете его и купите все, что захотите".

Там было внезапное приветствие с причала.

Единственный способ получить от этого лучшее - это принять зелье, если хотите, а ключ - исправить его, если оно прогнило, и вы можете получить свою зарплату. Если бы скептик выпрыгнул в это время, он определенно был бы калекой, не сказав ни слова Нин Тао.

Бао Чжимэй была очень рада, и она сжимала глаза на мягком Тянь Ине.

Этот болезненный стон мгновенно вырвал Нинг Тао из чувства генерала, и он посмотрел на Мягкий Небесный Голос, который только потом вспомнил, что он разбил своего мужчину на сломанную кость, и он все еще мягко лежал на земле. Он присел на корточки и протянул руку и схватил Мягкий Небесный Голос на запястье, его глаза и нос также вошли в состояние глядя и чувствуя запах, но, не дожидаясь, пока он начнет диагностику лечения, голос Бао Чжимэй пришел сзади него.

"Милорд, она умирает, я отведу вас к ней домой, вы дадите ей лекарство, это дитя довольно жалкое, естественная моллюсковая эссенция, одинокое и без опекуна вокруг." Бао Чжимэй сказал.

Нин Тао кивнул, достигнув одной руки под талией Мягкого Тянь Иня и одной рукой через изгиб ноги Мягкого Тянь Иня, и осторожно подобрал ее, не забыв нарекать: "Будьте осторожны с моей вазой".

Это все деньги, если бы не эти две вазы, он бы не прописал военную плату за бесовскую деревню.

Бао Чжимэй взял две императорские вазы Yue Kiln и держал одну в руках, идя вперед, чтобы вести за собой, говоря: "Милорд, не волнуйтесь, она не сломается".

Дом Мягкого Тянь Иня был построен рядом с пальмой, не столько домом, сколько хижиной. Несколько деревянных палочек подпирали легкую полку, затем сверху солому, окруженную пальмовыми перегородками, и все. На самом деле, большинство домов в деревне демонов такие, в "особняке" живет только Ян Шенг и пять его жен.

Ян Шэн другие четыре жены Нин Тао не знаком, но также не имеет никакого интереса в понимании, до и после двух посещений деревни демонов, он также может видеть, другие четыре являются просто аккомпанемент, можно также сказать, что ваза, Бао Чжи Мэй является боссом.

Бао Чжимэй вел Нин Тао через дверь, опустил вазу и вышел, закрыв дверь, когда она выходила.

Хотя дом прост и единственная мебель - это деревянная кровать и шкаф для одежды, бенгская девушка чиста и опрятна, ни намека на беспорядок, даже одеяла сложены под прямым и угловым углом. Когда он увидел это в первый раз, у Нинг Тао возникло ощущение, что он пришел в единственное общежитие солдата-женщины.

Нинг Тао поместил мягкий небесный звук на простую деревянную раму кровати.

"Ой... больно......" стонал Мягкий Небесный Голос.

Нинг Тао засмеялся: "Где болит?"

Мягкие небесные брови Инь Сюй слегка нахмурились, и ее лицо было болезненным: "Кажется, что у меня сломаны ребра, поэтому ты нажимаешь на них, чтобы посмотреть, действительно ли они сломаны"?

Нинг Тао посмотрела на свою возвышающуюся грудь, на грубую мешковину, скрывающую волны шока и ярости, на белую и нежную кожу, придающую ей халцедонитоподобную текстуру. Справедливости ради надо сказать, что девушка моллюска и по внешнему виду, и по внешнему виду принадлежит к разряду превосходных, даже у мужской и женской модели повсюду в деревне демонов тоже выдающаяся красота, взгляд на которую заставит людей захотеть попасть в неприятности, не говоря уже о самих людях, которых пригласили потрогать кость, но........

"Вставай, я знаю, что тебе не больно". Нинг Тао сказал.

Мягкий Небесный Голос замер: "Ты........."

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Структура вашего тела очень особенная, кости мягкие и обладают сильной гибкостью, я понимаю, что это биологический источник, тот, на который я давил, был действительно тяжелым, но вы восстановились прямо тогда, не так ли?".

Мягкий нефритовый кошмар Тянь Инь покраснел красным, и она также избегала взгляда Нин Тао, она была смущена.

"Тебе не нужно слушать Бао Чжи Мэй, почти все ее идеи плохие. Я могу сказать, что Ри не такая женщина, и я не такой мужчина". Нинг Тао сказал.

Мягкие щёки Тингин покраснели ещё больше, но она кивнула и прошептала: "В будущем я буду слушать тебя, а не её, ты - наша голова".

"Скажи мне, о чем ты все знаешь?" Нинг Тао спрашивал.

Мягкий Небесный Голос задумался на мгновение, прежде чем сказать: "Готовить, выпекать, складывать одеяла, рыбачить... и......".

"Что еще?"

"Производите жемчуг".

Нинг Тао: ".........."

Мягкий Небесный Голос следовал: "Не стоит недооценивать жемчужину, которую я производю, это духовный материал, он называется Sea Jade Dan, и вы, Врачи Культивирования, будете использовать его в своей алхимии, даже если вы не используете алхимию, если вы измельчите его в порошок и съедите, он все равно хорош для красоты, белой кожи, увлажняющий и питательный Инь и Янь".

"Я говорю о драке". Нинг Тао испытывал некоторые безмолвные чувства и давал прямой намёк. Как прирожденный демон, она должна иметь некоторые серьезные навыки, не так ли?

Мягкий голос Sky Voice на мгновение задумался, затем встал с кровати, откинулся назад на талию, спина полностью прижалась к заднице, а голова продолжила спускаться вниз по ногам до лодыжек.

Льняное полотно на ее талии нельзя назвать юбкой, раздражение, которое она приносит Нин Тао, равносильно тому, что она жует горсть маленького рисового перца в сыром виде, а затем приклеивает его к глазам, пикантно приправляя их к глазам. Я хочу переместить его, но я не могу его убрать, потому что что что-то дергает меня. Если вы хотите прочитать сутру, вы почувствуете в своем сердце сильное чувство отверженности. В любом случае, в течение некоторого времени его разум и тело были в противоречии друг с другом, и много запутанных чувств.

Вместо этого, голова Мягкого Неба выкопана между парой телят, затем поднята, наконец, остановилась в конце бедра.....

Это было не боевое умение, которое она демонстрировала, а истинное умение моллюсковой сущности.

Напротив, девушка из клана Бенг все-таки сказала серьезно: "Это считается боевым навыком?".

Нин Тао кивнул головой с доброй совестью: "Граф ... что, вы остановитесь быстро, это не хорошо, чтобы сложить талию".

Мягкий Небесный Голос мешал ее губам и смеялся: "Что это, я все еще могу броситься в шарик и положить его в свою сумку".

Нинг Тао был безмолвным.

Его уверенность также начала дрожать, рыба демонов в деревне демонов, если все они похожи на девушку из семьи Бенг, то какая там боевая мощь? Он дает миллион долларов в месяц армии, разве он не бросает его в воду?

Мягкий Небесный Голос открыл её тело и сел на кровать, молча глядя на Нинг Тао, как будто пытаясь понять, что происходит в голове у Нинг Тао.

Нинг Тао сказал: "Я дам тебе задание".

"Какая миссия?" Мягкий Небесный Голос выглядел слегка взволнованным.

Нин Тао сказал: "Ты зарегистрируешь имена всех рыбных людей в деревне, какие они демоны, какие у них способности, и отдашь их мне, хорошо?".

"Это не проблема." Мягкий Небесный Голос согласился на одном дыхании, затем продолжил смотреть на Нинг Тао в тишине.

Нинг Тао тоже посмотрел на нее, и теперь у него появилось ощущение, что не все демоны были потрясающими, а этот перед ним был живым примером. И да, кто может ожидать, что мидия укусит акулу до смерти в море, или укусит угря до смерти? В море моллюски - это еда. Ангельские вещи имеют свою природу, в противном случае, и кролик на земле никогда не сможет высушить волка. То же самое относится и к природным демонам, это природа вида.

Сейчас он может рассчитывать только на несколько яростных рыб в деревне демонов, таких как акулы, как Ян Шенг, или крабы, морские змеи, электрические угри, или что угодно.

Атмосфера постепенно становилась неловкой по мере того, как встречались четыре глаза.

Какое-то время Нин Тао собирал свои мысли: "Я оставлю кровавый замок в твоей комнате, не вытирай его, я приду прямо в твою комнату в следующий раз, хорошо?"

Мягкий Небесный Голос любопытно сказал: "Какой кровяной замок?"

Нин Тао щелкнул пальцами и нарисовал кровавый замок на деревянном столбе, который держал крышу комнаты, затем сказал: "Это мой кровавый замок, заклинание".

"О, здорово!" Мягкий Небесный Голос встал с кровати и подошел к Кровавому Блоку, чтобы внимательно понаблюдать.

Нинг Тао сказал: "Я возвращаюсь".

Нин Тао сказал: "Я все еще должен вернуться к рафинировке, ты отдашь это белье Ян Шенгу, скажешь ему, что я скоро вернусь".

Он вытащил из маленького сундучка с лекарствами пару трусиков из Небесного Сокровища и передал их Мягкому Небесному Голосу. После этого он прижал к рукам две императорские вазы Yue Kiln и приготовился открыть замок с кровью, чтобы уйти.

"Подожди, у меня есть кое-что для тебя". Мягкий Sky Voice сказал.

"Что?" За этот безденежный дом Нинг Тао не мог думать о том, что она собиралась ему дать.

Мягкий Небесный Голос повернулся и сделал очень очевидное "рвотное" движение, а когда она повернулась снова, то уже держала в руке кристально чистую, сверкающую жемчужину. Этот жемчужно-виноградный, обернутый аурой драгоценный духовный материал на первый взгляд.

"Это... "Нинг Тао замер на мгновение, "Что ты делаешь, когда даешь мне это?"

Но Мягкий Небесный Голос засунул жемчужину в руку Нин Тао и с улыбкой сказал: "Это не моя природная жемчужина, которую нельзя подарить тебе, это моя жемчужина, по одной в месяц". Другие женщины приходят за этим, я прихожу за жемчужиной."

Нинг Тао: ".........."

Я не знаю, как неловко будет оставаться на этой теме.

Нин Тао сказал спасибо, открыл дверь удобства и вошел.

Мягкий Небесный Голос смотрел беззвучно, как Нинг Тао исчез, оставив, наконец, кровавый замок на деревянном столбе, что маленький рот открылся широко и не закрылся ни на ползвука.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0457 Глава Тензонг.**

0457 Глава 0457 Данг Цзун Все духовные материалы были готовы, следующим шагом было уточнение четвертого издания "Поиск предков Дана".

Внутри пещеры собралось несколько человек вокруг Истинной Слюны Дракона, которую Нинг Тао вернул, все они были немного любопытны и удивлены.

"А Тао, как эта штука немного..." вспоминает Цзян Хао, "Это немного похоже на вкус белого вина, ты уверен, что это амбра настоящего дракона?"

Нинг Тао сказал: "Конечно, я уверен, что это было снято с киля, не может пойти не так".

"В этом мире действительно есть драконы?" У Цинь Чжуя было удивленное выражение лица.

"Этот киль почти сто метров в длину и дюжину метров в высоту..." Нинг Тао кратко описал: "Еще не время, я отвезу вас как-нибудь в будущем".

Цин Чоу сказал: "Тогда я должен поклониться Кости Дракона должным образом, это останки Дракона Бога".

Народ хуаксии - это не только народ хань, но и десятки этнических меньшинств, в том числе демоны, и все они также имеют комплекс реликвий дракона, и он уходит глубоко в кость.

Чен Пингдао молчал полминуты, прежде чем сказать: "Брат Нин, ты сталкивался с какими-нибудь особыми обстоятельствами в этой Гробнице Дракона"?

Нин Тао слегка замерз: "Старейшина Чен, что ты имеешь в виду?"

Чен Пингдао сказал: "Как дух дракона, заклинание или что-то в этом роде?"

Нин Тао тщательно вспомнил, что произошло в то время, а затем сказал: "Ничего особенного не произошло, кроме очень обильной ауры, и я не встретил никаких драконьих духов". Кстати, старейшина Чен, что вы имеете в виду под "духом дракона", "аурой дракона" или...........".

"Душа". Чен Пингдао сказал: "Драконы - это божественные звери из эпохи Древнего Духа, их тела умирают, и души их не умирают, кости дракона, как вы говорите, так хорошо сохранились, должен быть дух дракона, почему бы и нет".

"Откуда мне знать?" Нинг Тао сказал.

Затем Чен Пиндао добавил: "Может быть, есть несколько историй, которые приходят и уходят, но не все из них правдивы". Однако, в Гробнице Дракона нет ни одного заклинания, которое было бы немного ненормальным, вы уверены, что что-нибудь случится?"

Нинг Тао вспомнил, что тогда произошло, и, наконец, покачал головой. Разве это ненормально для него - быть уверенным в том, что он не испытывает никаких отклонений?

Инь Мо Лан протянул руку и с любовью прикоснулся к большому куску Истинной Слюны Дракона: "Ладно, пойдемте, не задерживайте рафинирование старого брата Нинга. На этот раз "Поиск предков" Дэна определенно поможет мне прорваться в Вечное царство, а мисс Уайт и мисс Цин также должны уметь прорваться, в конце концов, у нас троих одинаковый уровень выращивания".

"Пошли". Бай Цзин ушел и взял в руку императорскую вазу из печи Yueyang.

Нин Тао спешит заблокировать путь Бай Цзина: "Эта ваза - то, что я выловил из моря, я собираюсь попросить Фан Хуайлу помочь мне создать бюро и выставить ее на аукцион, чтобы вы ее не взяли".

Белый Цзин был так расстроен: "Я твоя невестка, не стоит ли наша любовь и привязанность даже вазы?"

Но Нин Тао уже взял имперскую вазу Yue Kiln из ее руки и положил ее обратно на свое место, не объясняя его, потому что он очень хорошо знает, что сотня слов объяснений Бай Цзин не принесет никакой пользы.

"Отдай или оставь, деньги от продажи пойдут в компанию." Белый Цзин снова сказал.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Больше одной суммы, если аукцион будет успешным, я переведу половину средств компании".

Даже филантропические компании в настоящее время находятся на начальном этапе развития и нуждаются в больших средствах. У него столько денег, что ему не нужно много денег, кроме как заплатить рыбакам в деревне демонов, а если и нет, то он перечислит половину из них на счет благотворительной компании Шэньчжоу. В конце концов, Шэньчжоу Милосердие не связано с ним на поверхности, но на самом деле это "клиническая компания", которая зарабатывает хорошие мысли и заслуги для него, и он хочет развивать его больше, чем кто-либо другой.

Бай Цзин улыбнулся: "Неплохо, не возвращайся с пустыми руками, когда идешь к морю, забирай все свои сокровища домой, тебе и благотворительной компании приходится тратить деньги, жаль, что эти сокровища гниют в море".

Нин Тао просто улыбнулась и вспомнила это напоминание от Бай Цзина в своем сердце. Океаны занимают две трети планеты, и люди ограничены в своих собственных условиях исследованием глубоких океанов вообще, и в лучшем случае делать это только на мелководье, и даже на мелководье существуют значительные ограничения. Тем не менее, он обладал уникальной квалификацией для исследования океанов и даже морского дна в поисках сокровищ, и это была способность Небесного Сокровища вырезать воду. Если в будущем у вас не хватает денег, почему бы вам не отправиться на дно моря и не привезти с собой антикварные реликвии или сокровища, чтобы продать их за деньги?

Когда она уходила, Бай Цзин добавил: "Приходите ко мне, когда закончите "Поисковое зелье предков", боюсь, что вы забыли то, что я говорил вам в прошлый раз.

"Что это?" Нинг Тао действительно забыл.

Бай дал Нин Тао пустой взгляд: "Как долго это продолжается? Я забыл то, что сказал тебе перед твоим отъездом, я сказал, что придумал способ заработать много добродушных заслуг, но ты даже не осмелился войти в мою дверь".

Только тогда Нинг Тао вспомнил, что в то время он думал, что она ищет повод, чтобы обмануть его в своей комнате, и в это время она принимала ванну с Дэном, который моет тело, но не ожидал, что она упомянет об этом еще раз, он сказал: "Хорошо, я приду к вам после того, как новый Ищущий Предков Дэн будет утончен".

У Цзян Хао не было очевидных реакций, она, казалось, привыкла к этому, и ее реакция становилась все более и более сдержанной.

После того, как Чен Пингдао и остальные покинули пещеру, в пещере воцарилась тишина.

Нин Тао начал обрабатывать духовный материал в рамках подготовки к доработке четвертого издания "Поискового эликсира предков".

Когда материалы были готовы, Нин Тао взял духовные бусины, полученные из тела Яна Юхуана, из небольшого ящика с лекарствами и поместил их рядом с Триподом Мэй Сянсян. Как только появились Бусины Собирающего Духа, снаружи пещеры проникало большое количество ауры, и аура внутри пещеры мгновенно становилась, по крайней мере, в два раза плотнее, чем обычно, и она продолжала подниматься.

Нин Тао был тайно взволнован в своем сердце, потому что с этим феноменом, будь он уточнял таблетки для поиска предков или другие обычные таблетки, качество было бы значительно улучшено!

Если бы Чэнь Пиндао не пришел увидеть слюну Чжэн Лонг, он вероятно взял бы Духовную Жемчужину для Инь Мо Лань, Бай Цзин, Цзян Хао и Цин Чжуй для того чтобы увидеть и сказать им что они могли использовать свойства Духовной Жемчужины для того чтобы практиковать более поздно. Но Чен Пиндао не был в состоянии вынести его здесь, потому что он не генерировал свою собственную духовную энергию, но поглощал окружающую духовную энергию и собирал ее в одном месте, что было равносильно своего рода грабежу, Чен Пиндао знал, что он определенно не будет счастлив вынести ее здесь и оттачивать, не говоря уже о том, что Цин преследует их, чтобы использовать ее здесь.

Когда все было готово, Нин Тао поместил изысканную заготовку дана в Мэй Сян Дин и начал оттачивать дан.

Прошла целая ночь.

Базз!

Мэй Сян Дин звучала со вздохом, и черно-белый огонь Дан внутри Дин быстро потускнел, в конце концов полностью исчез, и внутри Дин появилась таблетка Дан размером с яйцо.

Эликсир был кристально чистым и излучал зеленый и туманный блеск, давая людям ощущение нефрита из ледяных семян, но он был явно чистым и бесцветным. Еще более странным было то, что при более внимательном осмотре можно было заметить, что внутри зеленого и туманного Данского Света скрывалось слабое невидимое красное сияние, которое казалось, будто смотришь на закат или восход солнца сквозь кусок нефрита.

Практикующий культивирование рафинирует Дэн, у которого есть звание.

Кристально чистый - это основной свет Дана, если на этом основании эликсир излучает свет Цин Мэн Дана, то это основной свет Дана. Человек, который может сделать такой эликсир, достоин звания "мастер эликсира".

Кристально чистый базовый свет плюс красный свет Дан, если вы сможете сделать такое зелье, вы сможете поднять его на следующий уровень, и вы будете достойны звания "Дан Цзун".

Если вы сможете сделать эликсир такого уровня, то вы будете достойны звания "Дан Шенг", святой.

Если у очищенного эликсира был духовный свет, то это был бессмертный эликсир, и такие эликсиры часто поступали от бессмертных людей. Такого бессмертного обычно называют "Дан Сянь". Что касается того, какой духовный свет излучает эликсир, существует множество различных мнений, ни одно из которых не является точным. В конце концов, я боюсь, что Земля - всего лишь первобытное племя в огромной вселенной, и сколько людей видели настоящую Бессмертную таблетку?

На самом деле, не говоря уже о Дане Бессмертном, сколько практиков или демонов на всей планете можно считать "мастером алхимии"?

До сегодняшнего дня Нин Тао был бескомпромиссным мастером алхимии, но теперь, когда родилось это четвертое издание "Поискового Дана предков", скрывающее красный свет дана, он уже не был мастером алхимии, а патриархом алхимии - Дан Цзун!

Это было в Древней Эре Линга, когда он был полностью квалифицирован, чтобы открыть секту, взять в ученики, чтобы учить и развивать свою секту!

"Это... не может быть правдой, не так ли?" Нинг Тао не мог поверить, что красный свет дана, который он видел, зло, которое было реальным, хотя и слабым, можно было увидеть с первого взгляда.

Что случилось с таким огромным толчком, что не было никаких признаков?

С небольшой мыслью Нин Тао нашел причину, и его глаза также переместились на бусины духа сборища рядом с Мэй Сян Дин.

Причина в Polyjuju.

Однако, в лучшем случае, Бусина Собирающего Духов только собирает вокруг себя ауру, чтобы помочь ему в совершенствовании Дана, и если бы его собственная способность к совершенству не была слишком сильна, он не смог бы усовершенствовать лекарство Дана, которое только Дан Цзун мог бы усовершенствовать. Это также означало, что до тех пор, пока он внезапно завязывал узел с Царством Дана и его духовная сила входила в высшие царства, он мог усовершенствовать эликсир, который только Секта Дана могла усовершенствовать без использования Бусин Собирающего Духа!

После того, как волнение немного успокоилось, Нин Тао протянул руку помощи и забрал у Мэй Сян Дин наследника Дана. Кожа основания, свет dan погрузился в кожу, нос вдыхал dan qi, не дожидаясь, пока он будет наблюдать его снова, пространство перед ним фактически показал признаки искажения!

Это была трещина, черная, как чернила посередине, как черная дыра во вселенной, которая проглотила свет, но окруженная красным светом, который горел, как пламя. Больше похоже на удобную дверь, которая была сплющена и растянута!

Однако на самом деле это было не пространственное искажение, а одновременная обработка проблемы его мозгом и зрением!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0458: Сила хаоса**

0458 Глава 0458 Сила хаоса Эта ситуация была странной, но были и признаки.

В третьем издании аллергической реакции Дэна "Поиск предков" Нинг Тао смутно почувствовал пространственное искажение, в то время он почувствовал, что это было небольшое искажение времени и пространства, которое уже удивило его, и на этот раз в нём даже была трещина!

Может ли быть, что полный Поиск предков Дэн действительно имеет возможность обратить время и пространство вспять?

Нинг Тао не может поверить, насколько могущественен Поиск предков Дэн, это всего лишь эликсир, как можно повернуть время и пространство вспять с помощью всего одного эликсира?

Тем не менее, трещина в двери удобства, которая выглядела как сплющенная и удлиненная дверь, была похожа на проход, где время и пространство скручивались вместе.

Там не было ни одной сцены, ни одной женщины в красном, просто закрученная трещина.

Однако, как только сердце Нинг Тао было в шоке и не знало, что происходит, что-то внезапно тряслось в этой трещине.

"Что это?" Глаза Нинга Тао зацепились за качающуюся штуку на целые несколько секунд, прежде чем он ясно увидел ее, и его челюсть упала на землю в шоковом состоянии.

Это было море воды, кристально чистое и сверкающее.

Внезапно рыба поплыла в море, сбросила серебристую рыбью чешую и мгновенно исчезла.

Как ты можешь видеть море?

И, море было в той щели, так близко, что он даже мог чувствовать соленый морской бриз на его щеке!

Так что это за эликсир для поиска предков?

Она может превращать людей в новых демонов, а также заставлять новых демонов пробуждать гены своих предков и становиться похожими на своих предков.

Он смог разорвать такую трещину, подарить ему уголок мира, который не знал что, какое пространство-время....

Она скрывает бесконечные секреты, как и Небесная клиника.

Как раз посреди моря эмоций и смятения, видение Нин Тао постепенно стало размытым, что морская вода исчезла, и что трещина исчезла, больше не видно. За этим последовало покалывание в глазах и неупорядоченная реакция нервов.

Дело не в том, что он нескромный, а в том, что он ненормальный.

Раньше он должен был дважды войти в Дэн Предков, чтобы иметь аллергическую реакцию на препарат, чтобы иметь этот "сумасшедший" симптом, но на этот раз он ввел все это сразу. Четвёртое издание "Поискового Дана предков" добавило больше духовных материалов, что, очевидно, было главной причиной увеличения власти дана, но была и другая причина, по которой он с помощью "Жемчужины многоцветия" усовершенствовал этот остаток "Поискового Дана" до уровня "Дан Цзун Дан"!

Я отдыхал в утробе матери и слышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Божественный колокол ударил, и все желания и расстройства рассеялись, а разум и тело Нинг Тао одновременно вернулись в норму. Задержав дыхание в панике, он поместил Предков Поиск Дан на бамбуковой тетради учетной книги, которую он подготовил заранее, а затем использовал Лезвие Затмения, чтобы разделить большое яйцо Дан на примерно равные части десяти, и поместил его в несколько маленьких фарфоровых бутылочек.

Только после этого он взял бамбуковую тетрадь учетной книги и открыл ее, чтобы увидеть результаты распознавания Дана на ней.

Содержимое появилось на бамбуковой тетради: "Остаточный Дан", подозреваемый в том, что это Древний Дух Бессмертный Дан. Этот Дан по своей природе странный и может нарушать разум и дух, заставляя людей впадать в даота демонов, который является новым демоном. У этого Дана тоже есть сила хаоса, но она еще не известна. Его также можно использовать для лечения преждевременного старения, омоложения засохших мышц, почернения волос и потери зубов. Однако дозу следует использовать с осторожностью, так как небольшая передозировка приведет к демонизации, а создание нового демона увеличит грехи.

Это был второй раз, когда он использовал "Книгу рекордов Бамбуковую записку" для идентификации Дана "Поиск предков", и на этот раз содержание, приведенное в "Книге рекордов Бамбуковая записка", имело много сходств и различий по сравнению с первым разом. Третье издание "Поиск предков Дана" также является лекарственным, и оно может вылечить людей, которые являются сумасшедшими и полностью парализованными. Результаты этого четвертого издания "Поиск предков Дана" являются лекарством от преждевременного старения, возрождения мертвых мышц, черных седых волос и потерянных зубов. Но именно результат этого признания удивил его, если бы он действительно мог вылечить преждевременное старение и регенерировать с падением другого зуба, не было ли это зельем, чтобы омолодить его молодость?

Конечно, такое омоложение могут принимать только пациенты с преждевременным кариесом, потерей зубов, засохшими мышцами, нормальные люди принимают не лекарство, а демоническое зелье нового демона.

Но самая большая разница всего в четырех словах, а это - сила хаоса.

Этих четырех слов было достаточно, чтобы сказать, что трещина, которую он только что видел, а морская вода, серебряная рыба или что-то в этом роде, не была иллюзией, она была настоящей!

Четвертое издание Ancestral Search Dan имеет "Силу хаоса", так что может ли полное Ancestral Search Dan действительно обратить вспять пространство-время и пространство? Если это правда, то это слишком преувеличение!

Нин Тао замер на мгновение и покинул пещеру вместе с изысканным Предком Ищущим Дана.

Трещины на вершине пещеры отбросили легкое солнце, и это была ночь, когда Нинг Тао вернулся, и это было уже большое утро на улице к этому времени.

Перед тем, как Нин Тао подошел к хижинам, Инь Мо Лань, Цзян Хао, Цин Чжуй и Бай Цзин подошли к ней на встречу. Снарлинг Скай Дог и Фокс Сяо Цзи не были здесь, предположительно собирались в дом Чена Пинг Дао, чтобы поиграть.

"Старый брат Нинг, как дела?" Инь Мо Лан не мог ждать.

Нин Тао бросил ему небольшую фарфоровую вазу, а затем дал Бай Цзин, Цин Чжуй и Цзян Хао небольшую фарфоровую вазу, содержащую четвертое издание Поиск предков Дан.

Инь Мо Лан снял деревянную пробку с фарфоровой вазы, и из маленькой фарфоровой вазы высвободился плотный синий свет с красноватым Данским светом, и он был настолько потрясен, что вздрогнул на полминуты, прежде чем сказать: "Этот красный свет... это Дан Цзун Дан"!

Хотя он не мог уточнить дан-дан, он знал здравый смысл дан-дана и, конечно же, он знал, что значит дан-цзун-дан.

Нин Тао сказал: "Это не всё, это только половина и половина, в конце концов, Дан Гуан не чист".

Инь Мо Лан все еще был взволнован: "Это все еще удивительно, я впервые вижу этот уровень эликсира. Я хочу попробовать его силу Дэна, чтобы посмотреть, сможет ли он помочь мне прорваться в королевство конца Дэна. Вы, ребята, говорите, я вернусь".

Нин Тао нарекал: "Не берите все сразу, на этот раз дан немного великоват".

"Я знаю разницу, не волнуйся." Сказав это, Инь Муран был в нескольких дюжинах шагах отсюда.

Цинь Чжуй сказал: "Я тоже вернусь и попробую".

Нин Тао также нарекал: "Не ешьте все сразу, приходите немного".

Цинь Чжуй кивнула, взяла эликсир и вернулась в дом, она также отчаянно пыталась стать сильнее.

"Тогда я тоже попробую, но не знаю, смогу ли я прорваться в какое-нибудь из королевств выносливости." Цзян Хао сказал.

Нин Тао сказал: "Тебе не нужно думать о Вечном Царстве, твоя ситуация несколько особенная, тебе просто нужно немного впитать и отточить силу танца".

Хотя она и Инь Мо Лань относились к категории новых демонов, этот новый демон был новым демоном, созданным Предком Даном, который на самом деле отличался от Инь Мо Лана новым демоном с вступлением в боевые искусства. Но что именно отличалось, было неизвестно, в конце концов, ее время как нового демона было так мало, но ее способности были настолько сильны, будь то способность замораживать или менять лицо, Инь Мо Лань не обладала, так что она все равно должна была продолжать наблюдать и понимать, чтобы получить ответ.

"Хорошо, тогда я попробую в лесу, боюсь, что снесу дом, когда не смогу управлять электричеством." Цзян Хао взял маленькую фарфоровую вазу и подошел к участку леса за несколькими соломенными хижинами.

Уайт сказал: "Хорошая девочка, ты уже уходишь, не боишься, что я заберу твоего мужчину"?

Цзян Хуо игнорирует Цзин Бай и с улыбкой идет показывать зубы Нин Тао: "Хабби, я доверяю тебе".

Нин Тао смеялся и смеялся, не очень хороший разговор, но Цзян Хао этот "муж" назвал его сердце все еще очень удобно. Нет ни мужа, ни жены, по крайней мере, есть имя мужа и жены.

Бай Цзин убрала глаза со спины Цзян Хао и подошла к своей комнате, сказав: "Пойдем со мной, поговорим в моей комнате".

Нинг Тао колебался: "Разве не здорово сказать это прямо здесь? Здесь больше никого нет".

Бай Цзин внезапно повернулся назад и тащил Нин Тао к своему дому, как только она схватила за руку. У Нинг Тао не было выбора, кроме как следовать за ней в ее комнату.

Дом Уайта устроен просто, кровать, большое деревянное ведро для купания и коробка для одежды - вот и все. Нинг Тао не могла найти скамейку и была вынуждена сидеть на своей кровати. Ее утешитель был ароматным, а на кончике носа всегда витал освежающий аромат.

Бай Цзин посмотрел на Нин Тао, но не заговорил.

Нинг Тао кашлянул: "Говори, зачем ты на меня смотришь?"

Белый хихикал и сидел с одной задницей рядом с Нинг Тао, ее задница чуть не сжималась с Нинг Тао: "Я же говорил".

Изначально Нинг Тао хотела немного пошевелиться, но после того, как услышала ее слова, ее зад тоже не шевелился.

Уайт сказал: "Вот что я думаю, разве ты не сжег деньги, чтобы помочь Цин Чжуй и Цзян Хао избавиться от их грехов? Но ты же не можешь заслужить добродушные заслуги Цин Чжуя и Цзян Хао, верно?"

"Конечно, нет, продолжай".

"Мой метод на самом деле очень прост, я захожу, чтобы найти некоторых людей, которые больны, но не имеют денег, чтобы вылечить их, или больница не может вылечить их хорошо, но не отказались от желания выжить, я даю им деньги, сотрудничать с ними, чтобы сделать добрые дела, пусть они накапливают хорошие мысли и заслуги, то вы вступаете, чтобы вылечить их и заработать хорошие мысли и заслуги от них, что вы думаете?".

Нин Тао изначально не ожидал от нее хороших идей, но он не ожидал услышать ее слова, у него сразу же возникло ощущение, что он оставил в стороне облака и увидел восход солнца. Добрых людей в этом мире мало, и злые мысли и грехи легко заработать, но добрые мысли и заслуги трудно заработать. Но когда она сделала это, сначала определить пациента, а затем культивирование пациента в большой хороший человек, а затем он, наконец, вступил, чтобы лечить его, не будет ли это создание хорошей идеей заслуги линии?

"Хорошо! Хороший подход!" Нинг Тао улыбнулась с восторгом.

"Ты не против этого бардака?" Уайт спросил.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Конечно, я согласен, нет никаких проблем тратить деньги, этот ваш метод действительно решает большую проблему!"

Действительно, это помогло ему решить большую проблему, и за это время он уже не осмеливался зарабатывать злые мысли и грехи, но добрых мыслей и достоинств дохода было гораздо меньше. Для него борьба с компанией Black Flame и компанией Genesis Biotechnology и раскрытие секрета Искателя Предков Дэна на самом деле не были самыми важными вещами, самое главное никогда не менялось, и это была аренда для клиники. Если У Юэ и Николас Конти хотели убить его, то он мог одолжить клинику, чтобы удержать его подальше, или же он мог скрыться, но арендная плата за клинику должна была быть оплачена.

"Ты счастлив?" Белый Цзин снова спросил.

Нинг Тао слегка замерз: "Конечно, я счастлив, что ты имеешь в виду?"

Девушка не ответила, но взяла из-под подушки маленькую книжку и ручку, открыла ее и написала на ней: "Нин Тао, ты должен мне еще одну услугу, стоимостью в тысячу очков, плюс последние две услуги, ты должен мне в общей сложности три тысячи очков".

У Нинга Тао глаза закрепились, когда он смотрел.

Белая Цзин закрыла свою маленькую книжку и улыбнулась: "Если ты не можешь мне отплатить, ты можешь остаться со мной на три тысячи лет". Это только начальная стоимость, чем больше ты мне должен в будущем, тем больше времени ты будешь проводить со мной. Ты помнишь эту песню сейчас и любишь тебя 10 000 лет?"

Какие еще языки есть в Нинг Тао?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0459: Торговля в снежную ночь**

0459 Глава Снежная ночь торговли После печи тан огонь, флейта Дхармической пещеры Сунь Ланьсян вылетел из среди прогнивших и разбитых штативов, подвешенных в воздухе, кристаллических и полупрозрачных, его аура переплетаются. Во всяком случае, он намного лучше оригинала.

Нин Тао схватил Оружие Дхармы Донгсяо и несколько раз взмахнул им, но он всё равно не мог использовать его магическую силу как Оружие Дхармы. Он положил его на стол, хотел отдать Цинь Чжуй, но Цинь Чжуй была в уединении и могла говорить об этом только тогда, когда она вышла.

Мобильник Сунь Ланьсяна тоже был на столе.

Последний текст от Sun Pingchuan должен был ждать своего контакта, чтобы определить время и место встречи, но новый текст до сих пор не отправлен.

"Он испытывает мое терпение, или он беспокоится о том, что его обнаружит У Юэ?" Мысль Нинга Тао размышляла, но его глаза отошли от мобильного телефона Сунь Ланьсяна и до дверей клиники.

Деревянная дверь открылась, а снаружи было тяжелое снежное одеяло. В снежную ночь светились фонари, но свет не мог проникать так далеко, как обычно, настолько, что весь переулок был тусклым.

В переулке было тихо, никого не было, и вдруг через переулок промокла кошка, на мгновение остановилась под фонарным столбом уличного фонаря, оглянулась на Нинг Тао, который стоял в дверном проеме, и снова убежала.

Нин Тао закрыл дверь и взял гнилой сломанный штатив на переднюю часть полки и поставил его на место. Не задумываясь, он взглянул на штатив Небесного Пса, расположенный в углу. Сначала, после усовершенствования Ревющего Небесного Пса, Небесный Пес Тренога был уже не золотым горшком с большим животом, а серым, потрескавшимся телом, еще более сломанным, чем сломанный горшок. После этого, что бы он ни использовал для уточнения, это не сработает. Но, глядя на него сейчас, казалось, что он ярче по цвету, и на штативе стало меньше трещин.

"Он сам себя чинит?" Нинг Тао думал с удивлением в сердце.

Загадка в том, что этот штатив для собак принадлежит этому поколению владельцев клиник. Он знал только, что Мэй Сян Дин - это Дин Мэй Сян Бессмертного Чжэн Ру, который умер при 100 000 оплате медицинских услуг. В предстоящий день сбора арендной платы, его арендная плата составляла всего 8000 сборов за клинику "Добро и зло", разница между ним и Микой Бессмертным равнялась 92000 сборов, и не трудно было увидеть разницу между ним и его семьей только от этой цифры.

Линия прямой видимости пронеслась над тремя штативами, и в голове Нин Тао никогда раньше не возникала мысль: "Чен Пингдао - неудачник, он даже не способен оставить штативы". Эта клиника существует уже неизвестные годы, есть только три человека, которые могут покинуть штатив, эти три человека гораздо сильнее, чем я сейчас, были ли они в Бессмертном царстве? Каждый из попурри, который они оставили, был чрезвычайно целенаправленным, очевидно, что клиника вышла, исходя из их собственных обстоятельств, и через что они все прошли?".

У покойного не будет никого, кто бы разгадал сомнения в его сердце.

Сбрасывание...............

Телефон Сунь Ланьсяна внезапно прозвучал смс-сообщением.

Нин Тао наскребрепнул, чтобы собрать свои мысли, быстро подошел, взял телефон Сунь Ланьсяна и открыл смс-сообщение.

На этот раз сообщение с нового номера: возьми мою внучку с собой в уродливый час сегодня вечером, Цзююнгуань.

Хотя имени не было, но определенно было Sun Pingchuan.

Нин Тао проследил за текстом: было ли то, что я хотел, готово?

Но другая сторона ответила: "Я не буду ждать".

Нин Тао написал в ответ: лучше не играй со мной в трюки, твоя внучка в моих руках, я хочу, чтобы она жила, она будет жить, я хочу, чтобы она умерла, она умрет.

Но новых текстов с другой стороны не поступало.

Нин Тао прибыл в библиотеку, где содержался Сунь Ланьсян.

Сунь Ланьсян холодно посмотрел на Нин Тао, этот яростный взгляд ненависти, как будто как только Нин Тао повернется, она набросится на него, укусит его за шею, выпьет его кровь и съест его плоть.

Нин Тао слабо сказал: "У твоего дедушки есть новости, встреться сегодня вечером на перевале Цзюйонг в уродливое время и обменять клык Дан на твою свободу".

У Сунь Лансян глаза мерцали, не зная, о чем она думала.

Нин Тао остановился перед Солнцем Ланьсяном: "Ты говоришь, должен ли я ему доверять?"

Сунь Ланьсян, которая сидела со скрещенными ногами на земле, наклонила голову, посмотрела на Нин Тао и риторически спросила: "Ты спрашивала меня?".

"Здесь только мы вдвоем". Нинг Тао сказал.

Сунь Ланьсян минуту молчал, прежде чем сказать: "Не верьте ему, это ловушка, вы точно умрёте, если уйдёте".

Нин Тао слегка замерз, он не ожидал, что Сунь Ланьсян ответит ему таким образом. Какова была ситуация, когда, узнав весть о своей грядущей свободе, вместо того, чтобы показать намек на радость, она бросила холодную воду на него?

Сунь Ланьсян сказал: "Это ты спросил меня, я просто правдиво говорил о суде в моем сердце".

"Будьте так добры?" Нинг Тао пробудил глаза на состояние телескопа.

Лицо Сунь Ланьсяна было спокойным: "Никто не может предать У Юэ, как и мой дедушка". У Юэ точно знала, почему ты похитил меня, как она могла не шпионить за моим дедушкой? Мой дед был верен У Юэ, и он не стал бы разрушать свою репутацию для меня. Хочешь обменять меня на кубик Дэна, ты слишком много думаешь об этом."

Нинг Тао внезапно засмеялся: "Хе-хе-хе......."

"Над чем ты смеешься?" Дополнительный намек гнева пересек лоб Сунь Лансяна.

Нин Тао остановил свой смех: "Пока ты говорил это, твое сердцебиение было на одну пятую быстрее обычного, твой мозг, очевидно, поставлял больше крови, чем обычно, и твой темп дыхания был преднамеренно подавлен на одну треть, я не вижу, что ты врешь, не буду ли я жить напрасно, как Доктор Культивации?".

Сунь Ланьсян гневно сказал: "Тогда иди и убей себя, никто тебя не остановит!"

Нинг Тао сказал: "Ты ведь защищаешь своего дедушку? Ты боишься, что он украдет формулу, чтобы спасти тебя, и тогда У Юэ убьет твоего деда, верно? Вы двое зависимы друг от друга, кто хочет умереть? Только из-за этой реакции, я вместо этого верю, что сегодняшняя сделка реальна".

"Разве ты не боишься, что У Юэ будет рядом и убьет тебя?"

"Ее летающий меч уничтожен, я боюсь, что она укусит меня, да? Если она придет, я дам вам обоим передышку". Нинг Тао сказал.

Сунь Ланьсян замер на месте.

Нин Тао вытащил свой мобильник и посмотрел на него, а потом сказал: "Мне нужно двигаться, если я получу Дэн Клык, ты будешь свободен". После этого ты и твой дед уезжаете из Китая и находите место, где можно сбежать".

Сунь Ланьсян посмотрел на Нин Тао и не сказал ни слова.

Она действительно хотела остановить Нин Тао от торговли, пожертвовав собой, чтобы защитить своего деда Сунь Пинчуань, но она не ожидала, что Нин Тао прочитает ее мысли, вместо этого, больше веря в искренность и решительность своего деда. Она знала, что сейчас бесполезно ничего говорить, она ничего не могла поделать, кроме как молчать и ждать.

Нинг Тао толкнул электромобиль "Небесный Дао" под стену замка, открыл кровавый замок, который он оставил в той пещере, когда впервые увидел Цин Чейсинга, а затем толкнул электромобиль "Небесный Дао" внутрь.........

Через час под воротами Цзюйонгуань появилась электрическая машина Тянь Дао.

Это зима, небо и гусиное перо снега, пустота вокруг, даже тень призрака.

Нинг Тао обогнул городские ворота и поехал на электромобиле "Небесный Дао" к склону холма. После минуты наблюдения, убедившись, что никого нет рядом, он открыл кровавый замок и толкнул аккумуляторную машину Небесного Дао обратно в клинику, вернувшись на склон холма до того, как Дверь Удобства закрылась.

В это время был еще час до назначенного времени Сунь Пинчуаня.

Нин Тао поднялся по склону с лестницей у ног и легко поднялся по городской стене, затем направился к холму. Сунь Пинчуань также не пришел, он не знал, но ему пришлось разведать окрестности, и эта горная голова позволила бы ему с легкостью завершить разведку торговой среды.

Через полчаса Нинг Тао пришел на тот холм. Весь живописный район Цзюйонгуань был в его поле зрения. Он пробудил глаза на состояние перископа и быстро увидел, что посередине входа есть предпогодное поле, но это все предпогодное поле некоторых простых людей. Те, кто все еще находится в живописной местности в это время могут быть только живописным персоналом.

Нин Тао сместил свой взгляд в другую сторону, это была скатная вершина холма, древняя Великая стена протянулась к тем вершинам холмов, снег летал, и холодный ветер завывал, это была величественная и пустынная картина.

Внезапно от Великой стены во главе с горой по этому пути пронесся красочный свет. Зеленая и туманная аура на поле была густой, очевидно, культиватор, не нужно гадать, кто это был.

Сунь Пинчуан здесь.

Солнце Пинчуань также, очевидно, прибыл рано, с той же целью, что и он, который должен был подняться на самую высокую гору, чтобы разведать окружающую среду.

Таким образом, вы можете встретиться, не связываясь с нами по СМС.

Нин Тао сел на камень и сознательно открыл свой телефон, чтобы создать немного яркости, нарисовав над ним Сунь Пинчуан. Пока он ждал, он кликнул на группу "Даосистский клуб WeChat".

Давненько его не было в группе, а в группе были сотни сообщений, из которых @him - это дюжина.

Белый Кролик: @ Доктор Нинг, ты пузыришься, ты ведь так не ныряешь, правда?

Великий Императорский Доктор Цин Чжан Чэндун: Вы @ какого черта, я знаю, где доктор Нин, но я не скажу.

В первый раз, когда ты сможешь извлечь из этого максимум пользы, ты сможешь извлечь из этого максимум пользы.

Первое, что тебе нужно сделать, это извлечь максимум пользы из ситуации.

Ву Тайчао, фрилансер: Позвольте мне сказать вам кое-что, я слышал, что недавно появился мощный Доктор Культиватор с первоклассными алхимическими навыками, как вы думаете, Доктор Нинг слишком стыдится выходить на улицу и встречаться с людьми?

Нинг Тао не мог не смеяться с горечью, эти парни хакнули его по привычке?

Happy Little Immortal: Я также слышал, что Доктор Культивирования называет себя "Дух Кошки Бессмертной" и может сделать Дэна Зонгдана, это удивительно. Говорят, что его зелья сейчас спекулируют по 50 миллионов за штуку, Лошадиное яйцо, почему бы ему не пойти на это?

Нинг Тао двинулся в своем сердце и тайно сказал: "Я едва смог усовершенствовать начальный уровень Дан Зонгдана с помощью Жемчужины Духа Сбора, так откуда же взялся Дух Кошки Бессмертной, чтобы усовершенствовать Дан Зонгдан при нынешних обстоятельствах?".

Нин Тао хотел послать сообщение, чтобы спросить, но однажды он подумал, что момент, когда он говорил, определенно приведет к целой куче грязных замечаний, сейчас не время думать об этом, поэтому он сдался.

В настоящее время мир настолько непостоянен, что какой-то реалистичный врач, который хочет прославиться и заработать деньги, шумит о себе, так что же "Дух кота бессмертного" имеет к нему отношение, даже если он может сделать Дан Цзун Дан?

Пришел звук шагов.

Сунь Пинчуань прибыл.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0460: Убеждение людей быть хорошими**

Глава 0460 Убеждение людей делать добро "Почему ты один, где моя внучка?". Солнце Pingchuan остановился в дюжине шагов от Нин Тао, его голос холодный и оттенок гнева.

Нин Тао убрал свой мобильный телефон и посмотрел на Sun Pingchuan, и когда он увидел солнечные очки на глазах Sun Pingchuan, он понял, что использование света мобильного телефона, чтобы привлечь сюда Sun Pingchuan только что было чисто смешным ходом. Однако на самом деле он задавался вопросом, действительно ли Сунь Пинчуань был слепым, слепым человеком, который летел на Великой Стене, а затем нашел это место, что было не слишком странно, не так ли?

После одного взгляда Нин Тао открыл рот и сказал: "Она в моей клинике, как только ты принесешь то, что я хочу, ты увидишь ее через несколько секунд и заберешь".

Сунь Пинчуань холодно сказал: "Почему я тебе верю?"

Нин Тао не разговаривал, неторопливо открыл маленький сундук с лекарствами, оторвал обычную палку с нарисованным на ней кровавым замком и с помощью ключа от клиники открыл удобную дверь. Он шагнул внутрь, и дверь удобства исчезла в мгновение ока.

Sun Pingchuan снял свои солнечные очки, пара серых глаз уставились прямо на обычный знак рецепта, который упал на землю.

Вдруг дверь удобства, которое только что исчезло, снова открылась, и Нин Тао вышел из двери удобства, держа в руке отремонтированную пещерную флейту Дхармы, и размахивал ею по Солнцу Пинчуану, заставляя её издавать маленький звук.

Сунь Пинчуань подсознательно сделал шаг назад.

Нинг Тао сказал врасплох: "Ты видишь?"

Сунь Пинчуан на мгновение замолчал, прежде чем сказать "немного".

Нинг Тао сказал: "Мне просто интересно, как ты нашел дорогу сюда в такую снежную ночь, как эта, оказалось, что ты действительно можешь немного видеть. Полагаю, те, кто был убит тобой, думали, что ты слепой и пролили свет на это".

"Хватит нести чушь!" Сунь Пинчуань гневно сказал: "Верни мне Сянъэр"!

Нин Тао сказала: "Я только что показала вам, что она в моей клинике, если вы мне не верите, вы можете пойти со мной в клинику, и мы будем торговать в клинике". Увидишь свою внучку, дай мне что-нибудь еще."

Гнев Сунь Пинчуана немного успокоился, но в его голосе все еще оставался намек на гнев: "Откуда именно взялась ваша клиника?".

Нин Тао сказал: "Я тоже не знаю, есть только столько всего, что я могу сделать, как выбрать в тебе".

"Ты пытаешься обмануть меня в своей клинике, забрать Дэна Клыка и убить меня и Сянь, так?" Все еще неубедительно, Сунь Пинчуань все еще пытался.

Нин Тао хладнокровно засмеялся: "У тебя еще есть выбор? Чем дольше ты будешь тянуть, тем опаснее это будет для тебя и твоей внучки. Пока ты даешь мне настоящего Дан Цао, я не только дам тебе Сунь Ланьсяна, я могу подвезти тебя, ты можешь поехать во Флоренцию, в Италию, или ты можешь поехать в Египет, чтобы немного спрятаться. Если ты мне не веришь, то, наверное, можешь уйти сейчас".

Сунь Пинчуан на минуту замолчал, прежде чем сказал: "Отвези меня в свою клинику, мне нужно увидеть внучку, прежде чем я отдам тебе Дан Клык". Тем не менее, я должен предупредить вас, если вы играете любые трюки, я немедленно уничтожить Дан Клык и вы никогда не получите его!".

Нинг Тао снова открыл дверь удобства: "Следуйте за мной".

Сунь Пинчуань встряхнул Нин Тао, а затем последовал за ним в дверь удобства.

Как только Sun Pingchuan вошел в клинику, человеческое лицо на штативе добра и зла показалось разгневанным.

Невидимый шок и сила угнетения подавились вниз, и ноги Сунь Пинчуаня прихрамывали и чуть не упали на землю. Он посмотрел на человеческое лицо на добром и злом горшке, и это злое лицо заставило его испугаться, занервничать, а потом запаниковать в сердце.

Нин Тао протянул руку и держал в руках Сунь Пинчуань, вытягивая его в быстром темпе к двери библиотеки каллиграфических свитков, сказав, когда он шел: "Теперь ты знаешь, что это за место? Те, кто творит зло, не будут здесь жить, уйдут отсюда и начнут все сначала с внучкой, не будут снова творить зло, я не хочу однажды приводить тебя сюда, чтобы тебя наказали".

"Ты......." Сунь Пинчуань хотел что-то сказать, казалось, он что-то понял и хотел что-то сказать, но почему-то не сказал.

Нин Тао открыл первую библиотечную дверь Библиотеки свитков каллиграфии Цзин и ввёл внутрь Сунь Пинчуаня, только после входа он отпустил руку Сунь Пинчуаня.

Сунь Пинчуань посмотрел на духовные поля в сокровищнице, а также на различные духовные материалы, растущие в сокровищнице, и его реакция была удивлена. Вы должны знать, что в нынешних условиях существует горшок духовной почвы для выращивания духовных материалов, который считается "благополучным" уровнем в мире земледелия, но здесь есть духовное поле площадью в несколько десятков квадратных метров, и столько драгоценных духовных материалов было посажено, что это, несомненно, превосходный землевладелец!

Нин Тао быстро прошел через сокровищницу и открыл вторую дверь.

Сунь Пинчуань видел Сунь Ланьсяна, который сидел на земле со скрещенными ногами, а Сунь Ланьсян также видел Сунь Пинчуань, который стоял в дверном проеме библиотеки, без звука.

Нин Тао тоже не торопился, просто смотрел на Сунь Пинчуань и Сунь Ланьсян.

"Сянъэр!" В следующую секунду Сунь Пинчуань издал вздох скорби и сделал шаг внутрь.

Сунь Ланьсян также подполз из земли, сделал несколько маленьких шагов, и зарылся головой в объятия Сунь Пинчуаня.

Неоспоримо, что и Сунь Пинчуань, и Сунь Ланьсян - "злые" люди с грехами, но родство, которое они разделяют, реально, и этот момент особенно реален и драгоценен.

Прошло много времени, прежде чем Сунь Пинчуань отпустил Сунь Ланьсяна и с беспокойством сказал: "Сянъэр, тебе больно или нет, он тебя обидел?".

Сунь Ланьсян посмотрела на Нин Тао и хотела что-то сказать, но снова покачала головой, когда слова дошли до ее губ.

Нин Тао не только пытал ее, но и о таких пытках говорить было слишком стеснительно, но какой смысл рассказывать об этом дедушке? Это место Ning Tao было королем, даже Wu Yue должно было встать на колени когда она пришла, как она все еще могла осмелиться сказать Sun Pingchuan правду?

Только тогда Нинг Тао сказал: "Ты познакомился со своей внучкой, где то, что мне нужно".

Сунь Пинчуан протянул руку в карман пальто.

Сунь Ланьсян, однако, нажал на руку: "Дедушка, ты должен хорошо подумать, ты действительно хочешь предать У Юэ?".

Сунь Пинчуань сказал: "В моем сердце ты самый важный, я бы все отдал, чтобы вытащить тебя". Он сказал, что может отвезти нас в Египет или во Флоренцию, и мы сможем начать все сначала".

Только тогда Сунь Ланьсян отпустил руку Сунь Пинчуаня.

Сунь Пинчуань вытащил фотографию из кармана, и волной руки, картина улетела в сторону Нингтао.

Нинг Тао протянул руку и схватил его, и на картинке был четко виден фрагмент черепа с темно-синей надписью. Его сердце вдруг наполнилось волнением, потому что если бы Сунь Пинчуань дал ему клык Дан, который был записан в тишине, это было бы более хлопотно, потому что ему было бы трудно определить, является ли это правдой или ложью. Но то, что дал ему Сунь Пинчуань, это фотография черепа, которую можно было подделать, но почерк было трудно подделать. Он видел четыре фрагмента черепа до и после, и надпись на них была настолько знакома ему, что если ее подделать, то можно было с первого взгляда разглядеть, что глаза его не обманешь.

Только на фото не хватает рога, а в черепе не хватает рога.

Взволнованный, Нинг Тао слегка нахмурился: "Ты все еще держишь меня за руку?"

Sun Pingchuan хладнокровно ворчал: "Имея дело с таким хитрым человеком, как вы, как я не могу удержать руку. Выполните обещание, данное в Ли, отвезите меня с Ароматом во Флоренцию или в Египет, и я скажу вам, чего не хватает".

Нинг Тао собрал фотографию: "Хорошо, следуйте за мной".

"Подожди". Сунь Ланьсян позвал Нин Тао.

Нинг Тао повернулась и посмотрела на нее: "Что ты пытаешься сказать?"

Сунь Ланьсян протянул руку: "Отдай мне мой пещерный член".

Нинг Тао взглянул на котел Дхармы, который всё ещё был в его руке и имел небольшие колебания в сердце. Это его трофей, он отремонтировал его и готов отдать его Чейзу Цин, Сунь Ланьсян теперь хочет вернуться, он все еще немного грустит в своем сердце.

Сунь Ланьсян сказал: "Это мое, а не твое". Кроме того, мы отдадим тебе оставшуюся часть мага моего дедушки только после того, как ты все уладишь! Ты тоже сломал орудие заклинания моего дедушки, ты должен его починить!"

Нин Тао принял решение и бросил пещерную флейту с волшебным оружием Солнцу Ланьсяну: "Я верну твоё волшебное оружие, что касается твоего дедушки, ты можешь остаться, а я починю его". Когда она встретится в тот день, я уверен, что у тебя есть заброшенное зло, и я верну ее тебе".

Сунь Ланьсян яростно сказал: "Тогда не смей........".

Сунь Пинчуань прервал слова Сунь Ланьсяна: "Сянъэр, не говори больше".

Сунь Ланьсян посмотрел на Сунь Пинчуань в сюрпризе: "Дедушка, ты?"

Сунь Пинчуань сказал: "Идя сюда, у меня есть некоторые чувства в сердце". Небеса относились к нам хорошо, но мы делали вещи, которые противоречили небесному закону. Доктор Нинг культивировал Небесный Дао, и его словам можно было полностью доверять. Это не легалистическое оружие, которое нам нужно, это искупление".

Сунь Ланьсян молчал.

Солнце Pingchuan развязал бремя на плече и положил его на землю ", это мое волшебное оружие, вы исправить его, и я увижу его в день, когда он встретится, если я отказался от зла и превратился в добро, вы вернете его мне". Если я буду продолжать творить зло, делай, что хочешь."

Нинг Тао кивнул: "Одно слово".

Небеса дадут шанс каждому, и даже нечестивые всегда будут иметь возможность искупить свои грехи, но немногие готовы сложить свои мечи и отправиться в путь искупления.

Эти двое одинаковые, но они не одинаковые. То, что получают отец и внук, на самом деле является шансом положить мясницкий нож и отправиться в путь искупления.

Несколько минут спустя, Египет.

Дверь удобства открылась посреди пустыни, которая была пустынной, и три человека вышли из нее.

Эта "точка передачи" была оставлена Нин Тао, когда он ехал на электрическом велосипеде Tien Dao в Гунде.

Нин Тао сказал: "На севере - Гунд, а на юге - Каир, это место безопасно, можешь идти куда хочешь, а теперь отдай мне недостающую часть".

Сунь Пинчуань сказал: "Часть, которая не пропала, я ее оторвал и съел".

Нинг Тао нахмурился на это: "Что ты имеешь в виду?"

Sun Pingchuan сказал: "Однако, я вспомнил выше и сказал то же самое для вас".

Нин Тао не мог не горько посмеяться, этот старик, который притворялся слепым, оставил не одну руку, а две. Тем не менее, из этого видно, что его решимость спасти Sun Pingchuan действительно решимость сломать лодку.

"Морской Джейд Дэн три". Сунь Пинчуань сказал вслух.

Нин Тао смеялся, такой духовный материал действительно сложнее найти другим практикующим, но для него это не так уж и много усилий, чтобы его получить. Мягкий Tingyin это моллюсковая сущность, которая производит одну жемчужину морского нефрита каждый месяц, не говоря уже о трех, даже тринадцать он может получить.

"Сянъэр, поехали." Sun Pingchuan сказал, что он, кажется, был другим человеком после того, как вышел из клиники.

Сунь Ланьсян посмотрел на Нин Тао, затем последовал за Сунь Пинчуань.

Они пошли в направлении Каира, оставив неглубокий след в коричневой пустыне. Дорога, которую они прошли за столетия, длинная, но только эта вереница следов наиболее значима.

"Надеюсь, ты действительно отречешься от зла и обратишься к добру." Нин Тао сказал в своем сердце, когда он открыл дверь удобства и вошел внутрь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0461 Глава 0461: Божественная судьба**

0461 Глава Божественная судьба Пятый череп не прибыл, но содержимое пятого черепа прибыло, и Нин Тао не имело значения, хотел он череп или нет. Если есть только шесть черепов, а не седьмой, то в руках у Николаса Конти только один.

Четвертая версия "Поисков предков" Дэна была успешно доработана, и после того, как аллергическая реакция на препарат Нинг Тао увидела трещину в пространстве-времени и пространстве, у него появилось особое чувство насчет слов Фокс Цзи, когда она слегка пробудилась.

Говорят: чтобы найти эликсир, сначала поймайте духа.

Дэн Линг, это женщина в красном.

Теперь казалось, что единственный способ найти способ, или канал, чтобы захватить дух дан - это собрать куб дан из шести фрагментов черепа. Сможете ли вы получить полного Искателя предков и раскрыть его секреты после поимки Духа Дана или нет - это то, о чём вам нужно будет подумать позже.

Однако, насколько легко было бы получить формулу Дана на шестом фрагменте черепа из рук Николаса Конти?

Нин Тао тоже не торопился, он уже получил пять шестых кубика дана и знал, где последний кубик, следующее, что ему нужно было сделать, было еще проще. Это должно было подождать, пока клиника обновится, обновить его и его команду, а затем начать войну с Blackfire, когда пришло время получить последний кусочек Дэна Фанга на фрагмент черепа.

Вернувшись в клинику, Нинг Тао скопировал фотографию и добавил слова "Three Sea Jade Dan" к пяти шестым формулам. Он поместил dan cao в ящик своего стола, затем открыл удобную дверь и вернулся в комнату посреди пещерного неба Чэнь Пиндао.

Дверь комнаты Цинь Чжуя и Бай Цзина была закрыта, и вся комната была заполнена демонической аурой.

Нин Тао не посмел прерваться, постучав в дверь, а затем отправился в соломенную хижину Инь Мо Лана, и результат оказался тем же. Инь Мо Лань также практиковался в своей соломенной хижине в отступлении, и мог чувствовать сильную демоническую ауру даже с большого расстояния.

Наконец, Нин Тао подошел к центру леса, и еще до того, как он приблизился к Цзян Хао, над ним нависла прохлада. Он осторожно шел вперед на некоторое расстояние и в конце концов увидел Цзян Хао, который тренировался посреди леса, и был ошеломлен этим зрелищем.

Деревья, земля и даже камни вокруг Цзян Хао были заморожены, и ее собственное тело также было заморожено, с только двумя отверстиями между ноздрями, с дыханием выходит. Если бы не эти две дырки и пузырящееся дыхание, любой, кто видел это, наверное, не подумал бы, что она еще жива.

Нин Тао тоже не посмел ее побеспокоить, и ушел из леса, чтобы пойти к Чену Пинг Дао домой.

И Снарлинг Скай Пес, и Лис Сяо Цзи были в доме Чена Пинг Дао, Чен Пинг Дао сделал большую кучу зимних дынных конфет, и Лис Сяо Цзи и Снарлинг Скай Пес ели счастливо.

Зимняя дыня, которая сделала зимний сахар-бахчевина была духовной травой Чен Пингдао, собранной с его духовного поля, плюс две тысячи лет его кулинарного мастерства, вкус, естественно, не нужно было оценивать.

"Папа, ты вернулся, приходи и ешь зимние дынные конфеты, которые приготовил дедушка Чен, они вкусные." Фокс Сяодзи встретила Нин Тао, как только увидела его, все еще сжимая в руке кусок зимнего дынного сахара.

Нин Тао присел на корточки и взял Фокса Сяодзи, открыв рот, чтобы укусить зимние дынные конфеты, которыми Фокс Сяодзи кормил его. Дынная конфета была мгновенной, сладкой и освежающей во рту, сладкой, но не жирной. Он улыбнулся, когда потягивал конфеты Донгого Чэнь Пиндао: "Маленький Цзи - хороший мальчик, когда папа в отъезде"?

"Хорошо". Фокс Сяодзи хихикал.

Переехал и рычащий небесный пёс, который вилял хвостом в Нинг Тао.

Нин Тао уложил Фокс Сяо Цзи и протянул руку, чтобы погладить голову собаки рычащей небесной собаки: "Не создавай мне проблем в старейшине Чене, позаботься о Сяо Цзи".

Ворчащий Тенгу кивнул головой собаке: "Поппа, не волнуйся, я тоже хорош".

Чен Пингдао посмотрел на пережёванный стул рядом с ним, желая замолчать.

"Старейшина Чен, уделите минутку, чтобы поговорить." Нинг Тао сказал.

Чен Пиндао сказал: "Тогда иди ко мне домой и поговори".

Нин Тао проследил за Ченом Пингдао в свою комнату и протянул руку, чтобы закрыть дверь.

Чен Пиндао сказал: "Загадочно, что ты пытаешься сказать? Забыли ли вы, что уши рычащего собаки могут слышать, как муравьи ползают с легкостью?"

Нинг Тао сказал: "Я говорю, и это закрывает мне уши".

Во дворе рычащий собачий клык плодотворно затянул пару собачьих ушей.

Нин Тао передал Чену Пингу список, который он давно подготовил, и сказал: "Это тот духовный материал, который мне нужен, пожалуйста, попросите старейшину Чена помочь мне еще раз".

Чен Пиндао поспешно выбросил список обратно в Нин Тао с видом недовольства: "Вы не так поняли? Ты все еще обращаешься со мной так, как будто я твой давний работник, ты слишком много! В прошлый раз я почти опустошил свою тысячелетнюю инвентаризацию только для того, чтобы собрать эти Духовные Материалы для вас, и вы пришли?".

Нин Тао в тусклом состоянии сказал: "Забудь об этом, я думал, ты мне поможешь, тогда я буду оттачивать для тебя собаку, как рычащую небесную собаку в будущем, так как ты не хочешь, тогда пусть будет так, я сам разберусь с этим".

"Вы только что сказали, что очищаете..." сказал Чен Пингдао врасплох: "Неужели Рев Небесного Пса вы очистили?"

Нинг Тао сказал: "Тогда это была просто бродячая собака, за которой охотились городские власти, я спас ее, затем рафинировал, открыл ее дух и превратил в культивационную собаку".

Он не сказал Чену Пингдао, что штатив Небесной Собаки с толстым животом был штативом рафинирующей собаки, и он подумал, если он скажет Чену Пингдао, что ублюдок был выдохнут из пасти, полной двухтысячной крови.

Чен Пиндао натер подбородок нерешительным взглядом.

"Так как старейшина Чен не согласится, тогда я попрощаюсь". Нинг Тао повернулся, чтобы уйти.

Чен Пинг Дао взял Нин Тао за руку, как только смог, и вырвал список из его рук, глядя на него и говоря: "Договорились, если ты лжешь мне, ты удваиваешься мне с моим духовным материалом".

Нин Тао показал свои зубы и улыбнулся: "Обещание есть обещание, есть еще одна вещь, о которой я должен попросить старейшину Чена помочь мне".

Чен Пингдао уставился на Нин Тао: "Ты ведь не закончил, да?"

Нин Тао сказал: "На этот раз Дэн, ищущий предков, слишком силён, Цин, преследуя их, всё ещё в уединении, я не знаю, сколько времени им осталось до того, как они смогут уехать, и у меня есть другие дела, о которых нужно позаботиться, поэтому я попрошу старейшину Чена помочь позаботиться о них". Кроме того, Химе и Рычащий Небесный Пес пока остаются с вами, пожалуйста, позаботьтесь и о них тоже. И если есть рычащая небесная собака, вы можете научить ее некоторым основным техникам выращивания".

"Это не проблема, оставь это мне, дрессировать собаку, у которой у меня большой опыт." Чен Пиндао согласился с одним укусом.

Нин Тао поклонился Чену Пингдао, попрощался, затем повернулся и ушел. Вернувшись в пещеру, где он занимался рафинированием Дана, он взял две императорские вазы Yue Kiln и две тарелки, которые были помещены в пещеру, открыл дверь удобства и вернулся в Небесную внешнюю клинику.

У него назначена десятидневная встреча с Тан Цзисянем, и он хочет, чтобы Фань Ва Йин помог ему организовать аукцион антиквариата династии Тан, привезенного с потерпевшего крушение корабля. Кроме того, после модернизации клиники ему пришлось вернуться в дни с трудом заработанных денег, что делало еще более невозможным простаивание, ему приходилось рано готовиться.

Вернувшись в клинику, Нин Тао нашла медицинскую хлопчатобумажную ткань и протерла две вазы и две тарелки, затем набрала номер Fan Huailu.

"Доброе утро, брат Ва-Фу, я ведь не помешал тебе спать, не так ли?" Телефон был подключен, и Нинг Тао произнес вежливое слово.

Голос Фан Хуа флуоресцентно звучал из телефона с самопротиворечивым намеком: "Брат Нинг, ты шутишь, как мне теперь лениво спать, я сейчас читаю немецкие слова".

"Почему ты не забыл выучить немецкий?"

"В следующем месяце в Германии будет бюро, машиностроительная компания едет в Германию, чтобы поговорить о сотрудничестве, босс хорошо меня знает, попросил приехать и сделать одолжение, это не для того, чтобы вернуться к немецкому языку, который я когда-то выучил, но также для того, чтобы подержать ногу Будды".

"В наши дни все в порядке?" Нинг Тао совсем не интересовался немецким бюро.

"Скажи, чего ты от меня хочешь?" Фэн сказал.

Нин Тао сказал: "Я выловил несколько кусков фарфора династии Тан в море, пару ваз, пару тарелок, все сделано императорским двором печи Yue. Я сделаю несколько фотографий и отправлю их вам позже, посмотрим, сможете ли вы найти мне покупателей с силой и искренностью, и у нас будет частный аукцион или что-нибудь, чтобы продать вещи?".

"Сначала вы сделаете несколько фотографий, чтобы я увидел, если это действительно имперская система печи Юэ династии Тан, это все сокровище, стоящее много денег, конечно, кто-то купит его, просто ........." Фан Хуа свободно хочет сказать еще раз.

"Просто что?"

"Я подумал об этом, фарфор, который вы выловили обратно из моря, не должен иметь сертификата, если фанфары, чтобы участвовать в аукционе, должны уехать за границу, в отечественной помолвке, один будет конфискован для вас. Закон земли гласит, что то, что тонет в море, что погребено в земле, даже метеориты, летящие из космоса, принадлежат всему народу и должны храниться государством". Фэн сказал.

Нинг Тао горько смеялся: "Я все еще не знаю, пока ты не скажешь, ладно, я сначала сфотографирую и отправлю тебе, а потом ты сможешь придумать, как сделать это после того, как увидишь. Не волнуйся, про-братья знают, что делают, и я не позволю тебе сделать это просто так".

"Посмотри на себя, это не выходит за рамки обычного - говорить что-то подобное". Фан Ва флуоресцентно расстроился.

"Ха, я вешаю трубку, готовься к приему фотографий." Нин Тао повесил трубку, затем сделал несколько фотографий и отправил их в WeChat Фан Хуайлу.

Несколько сотен миллионов кусочков фарфора династии Тан, это на самом деле тривиальный вопрос для него, просто оставить его Fan Hua флуоресценции, чтобы справиться с ним. Деньги для него сейчас, независимо от того, сколько кораблей идти ах, пока он хочет зарабатывать, но его стремление к деньгам не так сильно, как деньги добра и зла диагностики.

Вскоре он получил ответ от Fan Huailu: Боже мой, это действительно фарфор, сделанный в печи Yue династии Тан, я должен пойти к эксперту, чтобы оценить и оценить его, вы ждете моей новости.

Нинг Тао вернулся: "Хорошо.

Фан Ва добавил: "Брат, на этот раз у тебя получилось!

Нин Тао вернулся с кривым выражением, и именно в этом процессе он открыл дверь Небесной внешней клиники и вышел.

Снег остановился, пространство стало голубым, в восточном небе висел круг восходящих солнц, пролился золотой солнечный свет, и снег на крышах и в переулках преломлял золотой свет.

Нин Тао сделал глубокий вдох свежего воздуха: "Бэй Ду, я вернулся". У Юэ, не мог бы ты быть тем злодейским лидером, которого я ищу?"

Не было необходимости, чтобы У Юэ подошел к двери, он должен был подойти и к двери, и ни за что другое, только потому, что каждый раз, когда Небесная клиника Outpost переезжала на место, он избавлялся от злого лидера этой партии - Небесного мандата!

К тому же, Николас Конте, далеко в Америке, однажды найдет дорогу к двери.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0462 Глава 0462 Кошка на крыше**

Глава 0462 "Кошка на крыше".

Гу-гу-гу-гу.

Во внутреннем дворике Нин Тао сидел на табуретке, вытягивая юридический документ Сунь Пинчуань Эрху. Он хорошо разбирается в ремонте магического оружия, но тянуть "эрху" - любитель, плюс он не может правильно использовать магическое оружие обычных культиваторов, поэтому он может только вытаскивать такой неприятный шум.

Сунь Пинчуань - это человек, который должен быть убит в ретроспективе. Но есть приоритеты, для Нин Тао, пятый фрагмент черепа на дане куба является самым важным, жизнь Sun Pingchuan имеет второстепенное значение. Сунь Пинчуань подарил ему пятый фрагмент черепа Дан Фан, если бы он кого-то убил, то переправился бы через реку и снял бы мост. Если вы оставите линию в песке и добьетесь успеха, дорога в будущее будет становиться все теснее и теснее. Иногда дать кому-то возможность - это на самом деле создать возможность для себя.

Нинг Тао не пожалел об этом.

Мяу!

Звук лая кошки внезапно прорвался в уши Нинг Тао, и Нинг Тао перестал тянуть за Эрху и посмотрел на крышу комнаты. На крыше заснеженного дома стоял черный кот, тощий, грязный и похожий на бродягу.

Эта кошка дала Нин Тао немного дежа вю, более пристальный взгляд он вдруг вспомнил, прошлой ночью перед встречей с Sun Pingchuan он видел эту кошку в переулке, на тот раз, когда шел снег, она бежала по переулку. Тем не менее, в то время он не обращал на это особого внимания, так что был немного неуверен.

"Это был ты прошлой ночью? Ты голоден или нет, спускайся, я принесу тебе что-нибудь поесть". Нинг Тао сказал.

"Мяу". Бродячий кот лаял на Нинг Тао, но не спускался вниз, а просто смотрел на него с осторожностью.

Нин Тао вдруг вспомнил что-то и спокойно разбудил глаза и нос до состояния взгляда и запаха. В этот момент в его зрение вошло красочное поле погоды, и все ароматы бродячих кошек также бросились ему в ноздри.

Это обычный бродячий кот.

Казалось бы, почувствовав изменения в взгляде Нинг Тао, бродячий кот повернулся и убежал, звук струны черепицы дребезжал с крыши.

жужжание................

Нин Тао снова нервно поднял голову и посмотрел на небо.

По небу пролетела стая голубей, и свисток сделал характерный погремушку.

Нин Тао не мог не горько смеяться и качать головой, врагов было так много, что теперь он реагировал немного чашечкой и манжетом.

"Доктор Нинг, вы дома?" Женский голос был за дверью, голос Фанга, учителя из дома напротив.

Нин Тао тоже не встала, а Ян Шэн сказала: "Я здесь, дверь открыта, пожалуйста, входите".

Фан Мин толкнул дверь и вошел, все еще сопровождаемый Хуан Сяопэн. Дети были бледными, а у людей не было духа, что давало им болезненные ощущения.

Нин Тао посмотрел на Хуан Сяопэна и с беспокойством сказал: "Сяопэн, что случилось, он болен?"

Хуан Сяопэн честно кивнул.

Фан Фан Мин открыл коробку: "Это очень грустно, у Сяо Пэна голова болит и жар без причины, он даже не пошел на занятия утром, поэтому я отвез его в больницу. Ждал полдня, чтобы пойти к врачу, прописал немного лекарства, принял его и не сработало. Я только что услышал в вашем доме воркование и подумал, что вы там, поэтому я привел его, чтобы попросить вас посмотреть на него, это удобно для вас?"

Нин Тао с улыбкой сказал: "Что в этом такого неудобного? Сяопэн, подойди сюда и дай дяде Нину показать тебе."

Хуан Сяопэн подошел и робко посмотрел на Нин Тао.

Нин Тао протянул руку и взял пульс Хуан Сяопэна, затем приподнял веки, чтобы посмотреть на него, и, наконец, прижал лоб рукой и мягко потёр его. В этом процессе он впрыскивал намек на духовную энергию.

Фан Мин любопытно посмотрел на Нин Тао: "Доктор Нин, что ты такое?"

Нин Тао сказал: "Ребенок не болен, это холодная погода, холодный ветер, а потом обычно учатся с перегрузкой мозга, нервным расстройством, я его натираю, немного оживляю, и он будет в порядке, не нужно принимать лекарства".

"Все нормально без лекарств?" У Фан Мин было небольшое недоверие в ее глазах.

Как только она закончила это предложение, Нин Тао закончил делать Хуан Сяопэн массаж головы.

Хуан Сяопэн покачал головой и в удивлении сказал: "Мама, моя голова больше не болит!"

Только тогда Фан Мин заметил, что лицо Хуан Сяопэн уже окрашено в кровь, а дух всего человека намного лучше, чем у Хун Ая, она сказала с благодарностью: "Доктор Нин, спасибо вам большое, ваши медицинские навыки намного лучше, чем у так называемых известных врачей и экспертов и так далее в тех больницах".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Учитель Фанг, не будьте вежливым, это просто поднимите руки".

Фан Мин застенчиво улыбнулся: "Мы соседи и друзья, тогда я не буду с тобой вежлив, кстати, Сяо Цзи вернулся? Если она вернется, я отведу ее в класс".

Нин Тао сказала: "Она все еще в своем родном городе, пройдет некоторое время, прежде чем она вернется, я отправлю ее в школу, когда она вернется".

"Хорошо, тогда я сначала отвезу Сяо Пэна в школу." Фан Мин сказал: "Сяо Пэн, ты знаешь, что сказать?"

Хуан Сяопэн стукнул и поднял руку, чтобы отдать Нин Тао младший салют: "Спасибо, дядя Нин, до свидания, дядя Нин".

Нин Тао улыбнулся: "Пока Сяопэн, упорно учись и будь полезным талантом для страны в будущем".

Хуан Сяопэн сильно кивнул, ''Хмм! Я буду усердно учиться, а в будущем стану врачом, как дядя Нинг!"

Нинг Тао был ошеломлен, предыдущим идеалом этого ребенка было не быть генералом, теперь он снова стал врачом, он действительно стал быстрым.

Фан Мин вывел Хуана Сяопенга.

Нин Тао также убрал законное оружие эрху, вытащил его из двери, а затем подошел к клинике в небе.

Немного позже женщина с фотоаппаратом взяла себя в руки и намеренно или неумышленно направила на него фотоаппарат своего телефона.

Нинг Тао притворился, что не замечает.

Продолжая, мужчина средних лет, который читал газету в магазине для завтраков, укрылся в газете и что-то пробормотал. Он не нашел газету в руках 1 мая, но Нинг Тао нашел.

Все еще притворяясь, что не замечаешь, Нинг Тао продолжил свой путь.

Он носил волшебное оружие Sun Pingchuan Erhu по рынку, чтобы дать глазам У Юэ неверное сообщение, что он убил Sun Pingchuan и лишил его волшебного оружия. При этом они не просто пытались создать относительно безопасные условия для Сунь Пинчуань и Сунь Ланьсян, чтобы начать все сначала. Более того, у него была более важная цель - дать У Юэ иллюзию, что сделки не было - что Сунь Пинчжунь пожертвовал собой, чтобы спасти Сунь Ланьсяна.

Подойдя к переулку, где находилась клиника Sky Outer Clinic, спина одинокой, тонко одетой женщины вошла в зону прямой видимости Нинг Тао. Спина стройная, с тонким изгибом, который заставляет сердце трепетать, а длинные черные волосы просто затягиваются за голову фиолетовым шарфом, простым, но дающим ощущение естественной свежести.

Сзади она превратилась в пепел Нин Тао также узнал, потому что она Tang Zixian. Однако, если бы она использовала очарование Иньской долины, ему пришлось бы пробудить нос, чтобы почувствовать его запах, чтобы опознать ее.

Тан Цзисянь, похоже, тоже перехватила дыхание, принадлежавшее Нин Тао, и точно так же, как Нин Тао смотрел ей в спину, она обернулась и тоже посмотрела на Нин Тао, но в следующую секунду ее глаза упали на газонное оружие Erhu в руке Нин Тао.

"Ты... убил Сунь Пинчуана?" Первые слова Тан Цзисяня были полны изумления.

Нин Тао сказал: "Убийца, который творит много зла и заслуживает смерти, убийства или быть убитым, в чем твоя проблема?".

"Правда?" В глазах Тан Цзисяня был подозрительный божественный свет.

Нин Тао слабо сказал: "Конечно, это правда, не только Сунь Пинчуань, я также убил Сунь Ланьсяна, эти двое убивали меня несколько раз, ты думаешь, я проявлю милосердие?".

Лицо Тан Цзисяня показало ошеломленное выражение понимания: "Неудивительно, что заклинание слепого человека в твоих руках, но тебе определенно не нужно такое заклинание, верно?".

Нин Тао подошел к Тан Цзисяню и сменил тему: "В прошлый раз, когда вы пришли сказать мне, что мастер Факонг хотел выступить посредником в конфликте между мной и У Юэ, вы сказали, что мастер Факонг свяжется с У Юэ, вы пришли в этот раз, чтобы рассказать мне о решении У Юэ, верно? Что она имеет в виду?"

"Она готова принять посредничество". Ответ Тан Цзисяня был простым и прямым.

"Время и место?"

Тан Цзисянь сказал: "Мастер Сокол все еще ищет подходящее место, когда он решит, я сообщу вам при первой возможности".

Нин Тао кивнул, затем прошел мимо Тан Цзисяня.

Тан Цзисянь нахмурился: "Ты просто не пригласишь меня войти и присесть?"

Нинг Тао сказал: "Даже если я не приглашу тебя, ты все равно пойдешь за мной".

Тан Цзисянь горько улыбнулась и покачала головой, затем последовала за Нин Тао в сторону Небесной внешней клиники.

Нинг Тао открыл дверь и зашёл в Небесную внешнюю клинику, случайно поставив на полку Дхарма Эрху.

Цинь Дым Трипода Добра и Зла восстал, и человеческое лицо на треногах показало улыбку. Ситуация была такой же, как когда Тан Цзисянь впервые вошел в клинику, только со светлой улыбкой. В конце концов, однажды пришел и Мастер Фа Конг, и у него определенно было гораздо больше Хорошей Идеи, чем у нее.

Нин Тао был готов позволить Тан Цзисянь следовать за ним в клинику, на самом деле, также имел цель хотеть увидеть, является ли она правдой или ложью, потому что добро и зло горшок не является человеком, в конце концов, человеческое лицо на горшке сердится или улыбается, то есть также определяется количеством добрых и злых помыслов, которые заслуживают и злые помыслы греха в человеке, который приходит. В последнем случае, даже если бы на теле Тан Цзисянь были какие-то злые мысли и грехи, при "нейтрализации" большого количества добрых мыслей и заслуг на теле мастера Факуна, человеческое лицо на штативе все равно было бы улыбающимся.

Теперь выявляется интуитивный результат теста, люди - правдивы и хороши.

"Как насчет того, чтобы пойти и найти место, где можно что-нибудь выпить." С результатами теста Нинг Тао сказал, что он не хочет, чтобы она оставалась в клинике надолго.

Тан Цзисянь выглядел немного несчастным: "Я просто здесь, а ты собираешься меня выгнать? Вот как ты меня ненавидишь?"

Нин Тао пожал плечами: "Хорошо, тогда поговорим здесь, что еще ты знаешь о Ву Юэ, просто скажи мне, если это удобно."

Тан Цзисянь уставился прямо на Нин Тао: "Я не трачу ни копейки и все еще хочу информацию, я тебе должен?".

Там внизу невозможно говорить об этом.

Нин Тао посмотрел на Тан Цзисянь несколько затаив дыхание, размышляя в глубине души о том, какое оправдание он должен найти, чтобы выгнать ее.

Тан Цзисянь, казалось, почувствовал изменение настроения в теле Нин Тао, а затем добавил: "Однако, если вы поможете мне с одним визитом, я скажу вам".

Нинг Тао на мгновение замолчал и спросил: "Кого ты хочешь, чтобы я лечил?"

Тан Цзисянь, однако, улыбнулся и сказал: "Храни пока немного тайны, ты пойдешь со мной, и мы узнаем тогда".

Нинг Тао сказал: "Если ты даже не скажешь мне, кто пациент, как я могу пойти с тобой? Кроме того, что у пациента, в каком состоянии, а я, будучи врачом, всегда должен знать немного о подготовке к визиту в офис, верно?"

"Поверь мне, ты не зря пошла." Тан Цзисянь до сих пор не сказал, кто пациент, она подошла к двери, и когда она достигла двери, она потянулась за дверь, которая не сдвинулась с места. В этот момент ее лицо было наполнено взглядом удивления.

Нин Тао подошел и протянул руку, чтобы открыть дверь: "Пожалуйста, но лучше не лги мне".

Поведение Тан Цзисянь мгновенно вернулось в нормальное русло, и она улыбнулась: "На этот раз тебе не придется ездить на электрической машине, у меня есть машина, чтобы ездить, езжай в моей машине".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0463 Глава 0463 Мое лицо потеряно для тебя.**

0463 Глава я потерял лицо. Старый Volkswagen Jetta едет по дороге, машина гнилая, но красивая, и, ожидая красного света, многие люди будут смотреть на машину.

Это, по крайней мере, подростковый VW Jetta - машина Тан Цзисяня, поверхность Нин Тао в его сердце немного подавлена. Машина даже не может заменить отражатель аккумуляторной батареи его автомобиля Tien Dao, или даже изысканный винт, откуда у нее появилась уверенность в том, что ей не понравится автомобиль с аккумуляторной батареей?

Тем не менее, навыки вождения Tang Zixian были потрясающими, и автомобиль ехал плавно.

Нин Тао также не просила ее куда-нибудь повести машину, а просто сидела на пассажирском сиденье, выглядывая в окно, и иногда пролистывала свой мобильный телефон, чтобы узнать, не написала ли ему флуоресценция Фан Хуа в ответ. Когда ему стало скучно, он постучал пальцами по маленькой грудной клетке с лекарствами на колене и послушал звук "периндолы", который она издавала.

Некоторое время Тан Цзисянь нарушал тишину в машине: "Как ты думаешь об этом?".

"Что ты имеешь в виду?" Нинг Тао спросил риторически.

"Ты знаешь, о чем я говорю". Тан Цзисянь пошевелила глазами, чтобы посмотреть на Нин Тао.

"Веди осторожно". Нинг Тао напомнила ей.

Тан Цзисянь сказал: "Ну, вы должны притвориться сбитыми с толку, тогда я все проясню. В прошлый раз я предложил обменять Истинную Слюну Дракона на Искателя Рода и еще раз взглянуть на Формулу Дэна, как ты думаешь об этом"?

У Нин Тао был взгляд, который мгновенно пришел в голову: "Упс, ты сказал это, я правда забыл, если ты мне не скажешь, я подумаю об этом, прежде чем сказать тебе".

Как он мог такое забыть? Когда Тан Цзисянь пришел к нему, он думал, что она поднимет этот вопрос, но он не ожидал, что она сделает это до сих пор. Она не упоминала об этом раньше, и он был счастлив играть в дурака.

Истинная Слюна Дракона, он сам получил такой большой кусок, что больше не нужно было получать его от Tang Zixian. Но он тоже не хотел ей об этом рассказывать, он не мог видеть эту женщину насквозь и всегда к ней относился с опаской. Рассказав ей об этом, это было бы все равно, что сказать ей, что теперь он может доработать новую версию "Искателя предков Дэна".

Тан Цзисянь снова взглянул на Нин Тао: "Ты нашел амбра?".

Нин Тао смеялся: "Было бы здорово, если бы мы могли найти его, поэтому драгоценный материал духа не так легко найти. Если бы я нашел его, я бы не сел в твою машину и не поехал с тобой на встречу, а я думал исцелить твоего друга и попросить у тебя настоящего амбра".

Танг Цзисянь сместил взгляд: "Он мне не друг".

"Тогда кто он?" Нинг Тао сказал ориентировочно.

"Увидишь, когда доберешься туда." Тан Цзисянь закрыла рот и внезапно поехала в унынии.

Как только женщина вырастает красивой, у нее обычно развивается менталитет, что любая просьба будет удовлетворена, но в случае Нин Тао - ни в коем случае.

"Я попробую еще раз, если я действительно не смогу найти его, я удовлетворю просьбу Ри". Не стоит торопиться, это остаточный дан, который все равно рафинирован, пустая трата материала впустую". Нинг Тао сказал.

Лицо Тан Цзисяня на этот раз выглядело немного лучше: "Это немного правды с твоей стороны, не торопись".

Нин Тао сдвинул тему: "Кстати, вы продвинулись в исследовании Лунной Маны Инь?".

Тан Цзисянь слабо сказал: "Это место рухнуло, зачем его взламывать"? Не торопись".

Нинг Тао улыбнулась: "Не торопись".

Странно, что он поверил ей, когда она потратила столько денег и так рисковала, чтобы найти остатки народа Инь-Ян и найти это заклинание, что она не торопилась?

Очередь остановилась, и избитый седан Джетта подошел к двери больницы. Нинг Тао вышел из машины и посмотрел на номер двери с легкой болью в сердце.

Эта больница - больница Диюнь, которая является лучшей больницей в Китае. Многие знаменитости первого эшелона, знаменитости в деловом мире должны договориться о встрече, чтобы встать в очередь на визит, и нет ничего необычного в том, чтобы подождать два-три месяца для визита. Простым людям действительно так же тяжело приходить в эту больницу в гости, как и детям в школу. Иногда люди умирают, а номер даже не доходит до головы.

Нин Тао учился в Шанченском медицинском университете в течение четырех лет, и как он мог не знать статус этой больницы в медицинском мире, если он был полон решимости стать известным врачом? На первом курсе он даже предполагал приехать в эту больницу на интернатуру, а затем работать в этой больнице.

Если у человека нет мечты, какая разница между этим и соленой рыбой?

Но подавляющее большинство людей мечтают и стараются, и до сих пор нет никакой разницы с соленой рыбой.

Если бы он не был естественным посредником между добром и злом и был "создан" Ченом Пингдао, он, вероятно, работал бы стажером в оздоровительном центре в одном из посёлков. Приехать в больницу Тиюнь как известный врач? Не похоже, что это не сработает, просто продолжай мечтать.

Внезапно прибыв на место, о котором он когда-то мечтал, Нин Тао не мог не почувствовать некоторые эмоции в его сердце, но это было лишь немного. Как эта Тиюньская больница, которая является лучшей в стране, может сравниться с его Тяньфийской клиникой? Те профессора-эксперты в этой больнице, как этот знаменитый врач и что знаменитый врач может сравниться с ним, как врач-культуролог?

Тан Цзисянь вышел из машины и, независимо от того, можно ли здесь припарковаться или нет, сделал шаг и направился в больницу: "Пойдем со мной".

Нин Тао собрал свои мысли и проследовал за Тан Цзисянем до ворот больницы, сказав, когда он шел: "Не паркуйтесь у ворот, вы не боитесь, что дорожная полиция даст вам штраф?".

Танг Цзисянь сказал: "Просто веди, отбуксируй, и я дам кому-нибудь забрать его, это преимущество вождения сломанной машины".

Нинг Тао был немного неразговорчив, это был новый способ игры с деньгами и капризами?

В амбулаторном здании царила суета, люди приходили и уходили, собиралось большое количество людей, смешивались различные запахи, что давало раздражающее ощущение.

Тан Цзисянь вел Нин Тао вокруг амбулаторного здания и к стационарному отделению.

Нин Тао увидел группу репортеров, собравшихся издалека перед вестибюлем стационарного отделения, а у ворот стояли несколько охранников больницы в форме и несколько мужчин в костюмах и галстуках. Мужчины в костюмах были высокими и сильными, и хотя на них не было солнцезащитных очков или чего-нибудь еще, было несложно догадаться, что они были хорошо обученными профессиональными телохранителями с их серьезными выражениями и тем, как они смотрели на всех, кто хотел их выгнать.

Сердце Нин Тао тайно сказало: "С таким мультимедийным репортером здесь, может ли быть, что пациент Тан Цзисянь попросил меня увидеть какую-нибудь большую звезду? Женщина своего уровня, миллиардер вроде Ту Вэньцзинь может быть использована в качестве младшей, чтобы устроить из нее беспорядок, какая из звезд этого достойна?"

Не дожидаясь надежного результата от Нин Тао, Тан Цзисянь уже подошел к двери зала.

Охранник остановил ее и довольно вежливо сказал: "Мисс, это первый стационарный корпус, и вам нужна больничная карточка, чтобы попасть внутрь, если вы член семьи пациента, вам нужно предоставить карточку медсестры или удостоверение личности, чтобы попасть внутрь".

В первый раз, когда я услышал это, сторона Нин Тао уже отрицала догадку о "большой звезде", какая большая звезда может быть здесь, чтобы позировать в таком спектре? Если какая-то большая звезда здесь, чтобы позировать таким жестом, то его хорошие дни могут закончиться.

В этот момент Тан Цзисянь сказал: "Мы здесь, чтобы лечить господина Мэна".

"Ты врач?" Опрос охранника дал Тан Цзисянь осторожный взгляд, взгляд, который явно не верил, что за доктор Тан Цзисянь.

Тан Цзисянь указал на Нин Тао: "Он врач, он может вылечить болезнь господина Мэна".

Взгляд охранника снова упал на Нинг Тао, и этот взгляд все еще не верил.

Вокруг собралась большая группа журналистов, некоторые фотографировали, некоторые с магнитофонами и задавали вопросы.

Эта внезапная ситуация сделала Нин Тао несколько не в состоянии найти чувство севера, он думал, что эта прогулка не отличается от прошлого, Тан Цзисянь давно все устроил, независимо от уровня персонажей, он мог видеть пациента, как только он пришел, но не ожидал, что даже Тан Цзисянь был заблокирован от двери. Он не мог не задаться вопросом, вы даже сами не знаете пациента, но вы привезли меня сюда, чтобы лечить людей? Это ты должен увидеть пациента!

"Чтобы выйти в свет, неся маленький деревянный ящик, я полагаю, это должен быть сельский врач?" Стоя в стороне, наблюдая за живыми зрителями, я не знаю, кто придумал эту фразу.

"Так молод, что, боюсь, ты еще не ушел из дивизиона." Другой человек сказал.

"Молодежь в наши дни сходит с ума, пытаясь стать знаменитой, так? Вчера я также видел в прямом эфире, как ел дерьмо в интернете, я иду..." говорил дядя средних лет, который также намеренно сделал рвотное движение, вокализируя свои чувства и реакции, когда он увидел это видео.

"Также не думайте о том, кто такой Мен Бо, это наш большой герой, не потому ли, что люди хотят лечить его? За последние несколько дней я встречался со многими так называемыми известными врачами, приезжающими из города". Лысый старик сказал.

"Да, не смотрите и на это место, это же больница Ди Юн ах, в каком другом месте есть врачи получше, чем здесь? Забавно, я вижу, что это якорь, который хочет быть знаменитым, он должен иметь камеру, спрятанную на нем, он должен быть обыскан". Одна пожилая женщина сказала.

Был рев дискуссии.

Нин Тао не испытывал особого дискомфорта в связи с подобными замечаниями, но, напротив, получил от этих неприятных слов некоторую информацию, которую Тан Цзисянь ему не сказал. Пациент был героической фигурой, и ряд так называемых известных врачей из другого города ранее пытались показать герою "нет", но все были отвергнуты. Это также оправдывало сложившуюся ситуацию, когда не только больничная охрана, но и профессиональные телохранители из, боюсь, какого-то спецотдела окружили большую толпу медиа-репортеров. Кто это получит, если не героическая фигура?

Так как это герой, то это зависит от пациента.

С посылом голосов и вопросительными глазами Нин Тао сделал шаг вперед и подошел к охраннику и вежливо сказал: "Я врач, который вылечил много сомнений, позвольте мне встретиться с этим г-ном Менгом".

Охранник, с другой стороны, был совсем не вежлив: "Ты не похож на доктора, не создавай проблем, возвращайся, здесь и так уже достаточно грязно".

Нин Тао открыл маленькую аптечку, вытащил практикующую медицинскую справку и вручил ее охраннику: "Я действительно врач, это моя практикующая медицинская справка, пожалуйста, посмотрите".

Охранник, однако, даже не протянул руку: "Даже если это врач, это не сработает".

Подошел телохранитель в костюме и яростно сказал: "Отпусти, и ты уйдешь, в чем дело?". Если ты не уйдешь, я возьму тебя выпить белой кипяченой воды".

Нин Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Тан Цзисянь, и в добродушной манере сказал: "Это то, что вы называете амбулаторным? Ты меня смущаешь."

Несколько застенчивая реакция Тан Цзисяня не могла дать Нин Тао понять.

В этот момент Нин Тао подошел к молодому человеку с тростью под мышкой и громко сказал: "Брат, хочешь ли ты выбросить трость на прогулку?".

Молодежь на мгновение замерла и подсознательно сказала: "Конечно, я хочу, но какое у тебя дело?".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0464 Глава Большой Герой.**

Глава 0464 Великий Герой Нин Тао внимательно посмотрел на молодежь, затем сказал: "Вы должны были лежать на больничной койке, чтобы восстановиться, но вы вышли на костылях, чтобы ходить, что показывает, что вы естественным образом активны, плюс ваш возраст двадцать или около того, вы должны быть студентом в университете, не так ли? Ты любишь играть в баскетбол и случайно сломать ногу. Я посмотрел на нее, и у вас перелом коленной чашечки правой ноги, и, несмотря на хирургическое лечение, ваша костная поверхность уже не гладкая, и это повлияет на вашу способность двигать правой ногой. Кроме того, у вас очень очевидное воспаление надкостницы, о котором можно судить по многочисленным проколам, оставшимся после вливания в руку. Все, что я сказал, все в порядке?"

Молодой человек посмотрел на Нин Тао ошарашенный, он изначально возмущался, что Нин Тао разговаривал с ним, из-за подозрения, что принять его как "дело", но Нин Тао затем сказал что-то, что оставило его ошарашенным. Ни за что другое, только потому, что каждое слово Нинг Тао сказал, каждое предложение было правдой, его истинное положение. Врач в больнице делал рентгеновскую и рентгеновскую томографию, и для определения его состояния потребовалось много обследований, но этот "сельский врач" с деревянной коробкой на спине только один раз взглянул на него и сказал, что это совсем неплохо!

Он Сунь Укун. У него глаза из золотого хрусталя?

Нин Тао снова сказал: "Дай мне две минуты, и я позволю тебе сбросить костыли и уйти из больницы без сиквелов, ладно?"

"Это бесплатно, не бери деньги, не могу тебя вылечить, я налью тебе десять тысяч". Нинг Тао снова сказал.

"Дайте ему исцелиться! Мы все свидетельствуем вам, что если он не сможет вас вылечить, мы не отпустим его, не дав вам десять тысяч долларов!" Кто-то из толпы, которая смотрела, закричал.

Везде, где всегда есть люди, которые встают в объятия, чтобы увидеть действие.

"Хорошо, я дам тебе исцелиться, ты сказал это, две минуты, я дам тебе только две минуты." Молодежь согласилась, сделала два шага на ногу, села на цветочную сцену и скрестила правую ногу, картина ждала выступления Нин Тао.

Охранник попытался подойти и остановить его, но был остановлен телохранителем в костюме, и по какой-то причине.

Нин Тао подошел и ударил по штукатурке правую ногу молодого человека, штукатурка, которая зафиксировала колено, мгновенно треснула, и осколки упали на землю.

"Ах..." молодежь жалко кричала.

Нин Тао схватил юношу за колено и крепко сжал его, каждый палец был полон особой духовной силы.

Изначально юноша открыл рот широко, готовый к вызову, но это было лишь подсознательное движение, движение Нин Тао кажется грубым и свирепым, но он, на удивление, не чувствует боли, но есть теплое и комфортное ощущение, о котором нельзя сказать, так как он не может не кричать.

Нин Тао сжимал пальцы и массировал травмированное колено молодого человека, время от времени двигаясь вниз и вверх, а также влево и вправо, обрабатывая мышцы и связки, пораженные воспаленной надкостницей.

Прошла минута.

"Ты не против?"

"Гребите, что за шум, я вижу его лжецом из Цзянху."

"Да, что он делает, он исполняет цигун? Сейчас уже не 1980-е, рутина цигуна не может обмануть людей".

"Остановите его позже, не дайте ему уйти!"

Прямо внутри этих голосов прошло две минуты.

"Две минуты истекли, где твои десять штук?" Был рев.

Нинг Тао остановил процедуру и отошел на шаг, позволив репортерам по всей комнате удобно видеть молодежь, сидящую на цветочном столе.

Молодежь все еще сидела на цветочной сцене, держа ноги скрещенными, лицом к большой группе репортеров, он был немного перегружен реакцией.

"Лжец! Плати!"

"Глупо, не так ли? Чего ты ждешь, плати!"

"Ребята, посмотрите на него так, где парень, который может взять десять штук?"

Посреди шума Нин Тао внезапно протянул руку юноше и схватил его за руку, потянув в направлении позади него. Когда юношу оттащили от цветочного стола, он сделал шаг в сторону и уступил дорогу.

Молодежь инстинктивно хотела стоять твердо, но сила тяги от Нин Тао была слишком сильна, чтобы сопротивляться, и он просто не мог удержать равновесие.

Вся сцена затихла.

Молодежь замерла на две-три секунды, пытаясь сделать еще один шаг вперед, затем второй или третий, смеясь, когда он шел: "Ха-ха! Моя нога в порядке! Очень хорошо!"

Никто ничего не говорил о деревенском докторе Нингтао, обманщике или что-то в этом роде, и кто-то посмотрел на Нингтао по-другому.

Большая группа журналистов наплыла, длинные пистолеты мигали электронными вспышками, а репортеры с микрофонами и диктофонами скребкали, чтобы задать вопросы.

"Этот доктор, откуда вы? Ты можешь вылечить героя Мэн?"

"Могу я спросить, как вы только что вылечили того ученика?"

"Могу я спросить, что это за медицинский навык, не могли бы вы рассказать нам об этом?"

"Могу я спросить..."

Нин Тао не ответил ни на один вопрос, для него это была всего лишь простая физиотерапевтическая операция, врач больницы уже сделал операцию, его сторона позаботилась об этом с небольшим духовным исцелением. Конечно, это нельзя объяснить этим репортерам.

Кроме того, он делал все, что мог, и все получалось, именно этот герой по имени Мен Бо решал, будет ли он благословлен или нет. Если бы эти люди все еще не впустили его к Мен Бо, он бы не остался.

Как раз в это время подошли два молодых человека в костюмах, Цинкай окружил Нин Тао, чтобы взять интервью у журналистов, которые задавали вопросы, подошел к лицу Нин Тао, один из них вежливо сказал: "Этот господин, пожалуйста, пойдемте с нами, уделите минутку, чтобы поговорить".

Нин Тао кивнул и проследовал за двумя молодыми людьми в костюмах в фойе стационарного отделения.

Тан Цзисянь последовал за Нин Тао, но на этот раз никто ее больше не смущал.

Нинг Тао понизил голос: "Скажи мне, что, черт возьми, здесь происходит. Кто этот Мен Бо?"

Только тогда Тан Цзисянь сказал: "Разве ты обычно не смотришь новости?"

Нинг Тао слегка замерз: "Какие новости, где ты был?"

Тан Цзисянь дал Нин Тао странный взгляд, ''Разве ты не слышал, что те, кто только что назвал Мэн Бо героем? Мэн Бо - астронавт, который только что вернулся с Луны, он провел три дня на Луне, проводя серию научных исследований, и в результате проблемы с возвращением капсулы, он полностью парализован, человек все еще находится в коме, ситуация опасная, я привел вас сюда, потому что я хочу, чтобы вы его исцелили".

Сердце Нинга Тао было поражено, и все еще оставались странные чувства. С тех пор, как он стал владельцем Небесной Внешней Клиники и бродил по Царству Культивирования, чтобы исцелиться, он мало обращал внимания на новости этого мира, и многие из случившегося было все продумано до мелочей. Это типичный случай. Все астронавты нашей страны высадились на Луну и пробыли там три дня, но он даже не знает об этом!

Тан Цзисянь снова сказал: "Вы должны быть готовы вылечить такого человека, верно? Если ты не хочешь, мы уйдем сейчас".

Нинг Тао сказал: "Конечно, мы должны вылечить, такую героическую фигуру, они просто не дают мне вылечить его, я тоже хочу найти способ его вылечить".

"Ну, тогда все зависит от тебя". Тан Цзисянь сказал.

"Подожди". Нин Тао взглянул на Тан Цзисянь с инопланетным взглядом: "Вы с Мен Бо не знаете друг друга, вас тоже считают американцами, почему вы так привязаны к чему-то подобному?".

Мэн Бо приземлился на Луну и оставался на Луне в течение трех дней, это не странная вещь для Нин Тао, в конце концов, страна так процветает и сильна, чтобы отправить астронавтов на Луну, чтобы сделать некоторые научные исследования, что сила до сих пор там. Но что поразило его так это то, что Tang Zixian, зарубежный культиватор Tang Sect и американец, как она могла быть так заинтересована в раненом астронавте из Китая? И она проделала весь этот путь до него и привезла его сюда, чтобы побаловать Мен Бо, она не может быть такой теплодушной китаянкой, которая гордится своей страной, не так ли?

Тан Цзисянь на мгновение замолчал и риторически спросил Нин Тао: "Откуда ты знаешь, что я американец?".

Нин Тао спросил: "Нужно ли еще спрашивать? Ты вырос в Америке, так что трудно больше быть китайцем?"

Тан Цзисянь слегка ворчал: "Возвращайся и попроси свою большую подружку, того агента по имени Цзян Хао, проверить мою домашнюю регистрационную информацию перед тем, как это сделать".

Нин Тао не был удовлетворен этим ответом, но как раз тогда, когда он все еще хотел спросить что-то, два телохранителя, которые вели этот путь, открыли дверь, и один из них открыл ему рот и сказал: "Пожалуйста, подождите внутри, кто-нибудь придет позже, чтобы поговорить с вами".

"Хорошо, без проблем". Нинг Тао сказал, и вошел внутрь.

Это временный освобожденный салон с несколькими диванами и питьевыми фонтанами, но на стенах вывешены несколько анатомических карт, а также карта человеческих акупунктурных точек, и слабый запах различных лекарств, смешанных в воздухе.

Два телохранителя, один слева, но один остался у двери, чтобы посмотреть Нин Тао и Тан Цзисянь. Изначально Нин Тао хотел "допросить" Тан Цзисяня, но телохранитель уставился прямо на него, и он снова сдался.

Тан Цзисянь, однако, не была препятствием, и она улыбнулась и сказала стоящему в дверном проеме телохранителю: "Товарищ, у тебя шнурки расшатаны".

Вышибала посмотрел вниз, шнурки одной туфли действительно были свободны, он сказал "спасибо", а затем встал на колени, чтобы завязать свои туфли.

Тан Цзисянь внезапно подошел к Нин Тао и быстро сказал: "Позже ты можешь сказать, что я твоя медсестра, а ассистентка в порядке, в любом случае, ты должен взять меня с собой, чтобы увидеть Мэн Бо".

Нинг Тао не сказал "да" или "нет", а просто сидел тихо.

Тан Цзисянь взглянул на Нин Тао.

Нинг Тао просто переместил голову в сторону и посмотрел на фонтан, который был расположен в углу стены.

Дозатор воды Ремар, эта марка немного странная.

Телохранитель у двери пристегнул его к ручной клади и вновь встал на ноги, продолжая пялиться на Нин Тао и Тан Цзисянь.

Губы Тан Цзисянь слегка приоткрылись, и ее голос сжался в линию, которая прошла в уши Нин Тао: "Ладно, парень... позволь мне дать тебе ценную информацию, есть алхимик на стороне У Юэ, который похож на тебя. В отличие от вас, он специализируется на алхимии и не связан с медициной".

"Как его зовут?" Нинг Тао спросил подавленным голосом.

Голос Тан Цзисяня: "Сначала закончи то, что перед тобой, а потом возьмешь меня с собой?"

Нинг Тао кивнул.

В этот момент отъезжающий телохранитель откинулся назад, женщина на его стороне.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0465: "Стукчатые розы**

Глава 0465 Clanging Roses Женщине было двадцать семь или восемь лет, с короткими волосами в ушах и достойным видом, и ее одежда также представляла собой набор карандашно-прямоугольных женских костюмов, которые не были приведены в порядок ни одним сгибом, что давало ей серьезное и скрупулезное ощущение.

Хотя на ней не было военной формы, Нин Тао чувствовала себя солдатом, потому что на ней были те же черты, что и на Цзян Хао.

Не знаю, кто она, но из вежливости Нинг Тао все равно встал с дивана.

Тан Цзисянь также последовала примеру и встала с дивана, не сказав ни слова, робким взглядом, она явно заранее вошла в роль медсестры или ассистентки. Если бы у нее не было другой цели, эта женщина с сильной аурой перед ней была бы ничем в глазах, и она не вела бы себя так.

Вошла женщина и представилась: "Меня зовут Су Рубашка, я жена Мен Бо, рада познакомиться с вами обоими, можно узнать ваше имя? Откуда?"

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Меня зовут Нинг Тао и я из Маунтин Сити".

Тан Цзисянь сказал: "Меня зовут Тан Цзисянь, я тоже из Маунтин Сити, я ассистент доктора Нина, мы узнали, что Герой Мэн был ранен и специально приехал сюда из Маунтин Сити, чтобы лечить Героя Мэн".

Одним словом, она все прояснила и не нуждалась в Нинг Тао, чтобы добавить что-то еще.

Вежливо сказано: "Спасибо вам обоим за то, что приехали издалека, чтобы исцелить моего мужа, независимо от исхода, я благодарю вас".

Нин Тао также вежливо сказал: "Господин Мэн - наш герой, он много отдал за нас, мы тоже должны что-то для него сделать, это моя честь - лечить его, чтобы старшая сестра Су не была вежливой, отвезите нас на встречу с господином Мэном, состояние важно, когда я вылечу его, мы сможем поговорить позже".

Рубашка Су посмотрела на Нин Тао, его глаза были острыми на мгновение, и он не шевелился, когда говорил: "Доктор Нин, я слышала о ваших медицинских навыках, но знаете ли вы о состоянии моего мужа?".

Нин Тао сказал: "Я действительно не знаю подробностей, нужно встретиться с господином Мэном, чтобы поставить диагноз и дать нужное лекарство".

Су минуту молчал, прежде чем сказать: "Мой муж получил травму позвоночника на обратном пути на Землю и находится в очень опасном состоянии, с полным параличом и кровоизлиянием в мозг". Больница Диюн - лучшая больница в стране, но и моему мужу это не помогло. Доктор Нинг, как вы думаете, сможете вылечить моего мужа?"

Нин Тао сказал: "Услышав это от тебя, я не думаю, что это большая проблема, пока ты позволяешь мне видеть его и лечить, все должно быть в порядке".

В рубашке Су сказано: "Хорошо, тогда дайте мне ваши документы и давайте проверим их с нашей стороны, а затем примем решение".

Нин Тао немного неуютно в сердце, он взял на себя инициативу, чтобы увидеть людей, но семья пациента должна проверить удостоверение личности, это действительно немного человеческого чувства. Если бы это было нормальное время, он мог просто повернуться и уйти, или он мог бы вылечиться.

Тем не менее, он решил понять.

На этот раз больной Мен Бо является великим героем, который отправился туда, где человечество не смогло выжить, чтобы провести научные исследования ради страны и народа, а информация в его голове имеет большую ценность.

После того, как Нинг Тао разобрался и понял это, сердце Нинга Тао стало легче, он достал свое удостоверение личности и вручил его.

Тан Цзисянь колебалась, а также вытащила свое удостоверение личности, следуя за Нин Тао, и передала его в рубашку Су.

Нин Тао взглянул на удостоверение личности Тан Цзисяня, ее удостоверение было таким же, как и у него, оба они были с материка. В его сердце было странное ощущение, что кто-то, кто вырос в Америке, будет иметь такой континентальный паспорт?

Рубашка Су посмотрела на удостоверения личности Нин Тао и Тан Цзисяня, затем передала их телохранителю рядом с ним, который обернулся с двумя удостоверениями личности и вышел из импровизированного салона.

"Присаживайтесь, пожалуйста." Рубашка Су сказала, как она сама сидела на диване напротив Нин Тао и Тан Цзисянь.

Нин Тао и Тан Цзисянь снова сели на диван.

"Доктор Нинг, вы так молоды и так хороши в медицине, где вы этому научились?" Су спросил случайно.

Нин Тао пробудил глаза и нос до состояния глядя и чувствуя запах, и, наблюдая за рубашкой Су, он сказал: "Мои медицинские навыки в основном родовые, но я также окончил Горный городской медицинский университет". Я хорош в традиционной и современной медицине".

"Значит, это комбинация Востока и Запада". Футболка Су также смотрела Нинг Тао.

Медицинские навыки Нинг Тао - это нечто большее, чем комбинация Востока и Запада, это просто фронт, то, что у него лучше всего получается - это культивирование настоящей медицины, духовной силы и зелий, а также Небесной иглы, за которой стоит Небесная клиника. Даже если его нельзя было вылечить, за ним все равно стояли Небесные клиники.

"Доктор Нинг, пожалуйста, простите меня за бред, после того, как у этой штуки есть свои особенности." После паузы Су-рубашка снова спросила: "Доктор Нин, я хотела бы спросить, каких пациентов вы лечили и с какими сомнениями и трудностями вы столкнулись?".

Нинг Тао улыбнулся: "Это много, я просто скажу несколько наугад". Я вылечил старого генерала Дин Йе, господина Барнса из США, принцессу Шарлин из Руй Тяня и короля Кагутальмана из Руй Тяня, а также Чжао Ушуана, нашу великую звезду Китая, чье лицо было испорчено кислотой".

Взгляд изумления пересек лицо Су-рубашки: "Ты на самом деле вылечил такую знаменитость и большую шишку, и ты все еще знаешь старого генерала Динь Йе?"

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Мы не только знаем друг друга, мы еще и хорошие друзья, я даже поехал к ним домой на ужин".

Рубашка Су по-другому смотрела на Нин Тао, люди с ее статусом, как правило, имеют товарищество по отношению к людям в организации, а также легче доверять. Хотя Нин Тао не был из организации, было другое чувство, если они с Дин Йе были друзьями.

Нин Тао продолжил: "Кроме того, только что я поставил тебе диагноз Большой Сестре Су, ты выглядишь здоровой, но у тебя проблемы с маткой, ты ведь еще не мать, так?"

"Ты... откуда ты знаешь?" Су Сидзуку был ошеломлен. Этот молодой человек рассказал ей о своей темной болезни, даже не почувствовав ее пульса, и даже ее ближайшая подруга не знала тайны!

Нин Тао продолжил: "Большая сестра Су, вы должны быть солдатом, ваш маленький живот был ранен, я не уверен, были ли вы ранены во время обучения или во время выполнения миссии, но я уверен, что ваша матка была скрытой проблемой, оставленной позади в то время, плюс вы также не обратили внимания на кондиционирование на более позднем этапе, именно поэтому эта проблема и возникла. Когда я вылечу Менга, я вылечу тебя снова, это всего лишь небольшая проблема".

"Я......." Су-рубашка не могла не возбудиться и не встать, но, не дождавшись, пока она что-нибудь выразит, телохранитель перед тем, как войти в дверь.

Телохранитель подошел к уху Су Рубашки и прошептал что-то.

Взгляд Су-рубашки переместился на тело Тан Цзисянь и посмотрел на нее, прежде чем перейти к лицу Нин Тао: "Доктор Нин, пожалуйста, следуйте за мной".

"Хорошо". Нинг Тао встал и приготовился следовать за саронг.

Тан Цзисянь также встал и приготовился следовать за ним.

Однако, су-рубашка сказала: "Мисс Тан, останьтесь, мы можем отвезти доктора Нинга только к моему мужу".

"А?" Тан Цзисянь замер на мгновение.

Рубашка сказала: "Вы выросли в Соединенных Штатах и только недавно восстановили свое гражданство, так что ваш опыт и некоторая информация, в которой мы не можем быть уверены". Так что извини, ты должен остаться здесь."

Тан Цзисянь нахмурился сразу, лицо стыда и неудовольствия. Это она привезла сюда Нинг Тао, но как с ней можно было так обращаться?

Нинг Тао сказал: "Тогда ты можешь остаться здесь и подождать меня пока".

У него были еще одни сомнения, если бы Су-рубашка не дала кому-нибудь проверить его удостоверение личности, он бы не знал, что Тан Цзисянь только недавно восстановила свое китайское гражданство.

Тан Цзисянь не сказал ни слова.

Нинг Тао подошла к ее уху и прошептала: "Лучше бы тебе не шутить".

Тан Цзисянь хрюкнула слегка, но с поворотом глаз, ей удалось контролировать свои эмоции, и угол ее рта на самом деле показал намек на улыбку: "Ты иди, я буду ждать тебя здесь".

Нин Тао вышел из импровизированного конференц-зала в лифт, поднялся на десятый этаж, а затем до двери реанимационного отделения интенсивной терапии. У двери стояло несколько хорошо вооруженных охранников, один из которых был прямо и холодно.

Су сказала: "Доктор Нинг, мой муж прямо внутри, тело, которое нам нужно проверить, это нормально?"

Нинг Тао сказал: "Нет проблем".

Пришел вооруженный охранник, чтобы обыскать тело Нин Тао, и Нин Тао очень любезно распахнул ему руки. Затем охранник взял маленький сундук Нин Тао медицины, и он хотел открыть его для проверки, но он не мог открыть маленький сундук медицины ни в коем случае.

"Что не так с этой маленькой коробкой, почему она не может открыться?" Охранник, отвечающий за обыск, сказал в депрессии.

Нин Тао сказал: "Это для отпечатков пальцев, я могу открыть его, ты не можешь открыть его, ты хочешь, чтобы я открыл его для тебя?"

Охранник, отвечающий за поиск, кивнул в замешательство, наверное, удивляясь, как деревянный ящик все еще может быть разблокирован по отпечаткам пальцев.

Нин Тао протянул руку и поднял крышку коробки, внутри которой находилась большая куча вещей, маленький фарфоровый флакон с эликсиром, веревка для сбора лекарств, бамбуковый набросок бухгалтерской книги, лезвие солнечного затмения, настоящий выщипывающий талисман и машинописный вариант выщипывающего талисмана, а также клиническая палочка для выписки рецептов и общая палочка для выписки рецептов с нарисованным на ней кровавым замком.

Несколько человек, которые смотрели на инспекцию, были удивлены и растеряны, что, черт возьми, все это такое?

Однако это не было самым возмутительным, самым возмутительным было то, что охранник открыл бамбуковую тетрадь и увидел в ней изысканное баржевое ружье. Когда он схватил усовершенствованное баржевое ружье, несколько вооруженных охранников почти одновременно подняли ружье, и дуло ружья было направлено на Нин Тао без исключений.

Рубашка Су также уставилась на Нин Тао, его глаза суровы.

Нин Тао, однако, не запаниковал и сказал: "Не нервничай, это просто зажигалка для отпечатков пальцев, не веришь, что держишь ее при себе и пытаешься выстрелить?".

Вместо того, чтобы прицелиться в дуло пистолета в Нинг Тао, охранник, проходивший через ящик, попытался нажать на курок, направив изысканное баржевое ружье на маленький ящик с лекарствами.

Спусковой крючок не двигается.

Он попытался еще раз, но это все равно не сработало, а затем передал изящное баржевое ружье Нин Тао в руку: "Ты сказал, что это зажигалка для снятия отпечатков пальцев, ударь по ней и покажи мне".

Нин Тао взял изысканное баржевое ружье и не нажал на курок, но из дула поднялось черно-белое пламя. Затем он схватил лезвие затмения в маленьком сундуке с лекарствами и прижег его спиртовым огнем, сказав: "Эта зажигалка специально используется для стерилизации скальпеля, это нормально?".

Несколько человек, которые стояли рядом, почувствовали облегчение от этого.

В су-рубашке любопытно сказано: "Доктор Нинг, что вы делаете со всеми этими вещами?"

Нин Тао слабо сказал: "Конечно, это для практики медицины и исцеления, каждая вещь, оставленная Старым Предком, драгоценна". Этот мой доктор отличается от других врачей, и это нормально, что ты чувствуешь себя немного странно. Однако, ты не можешь ожидать, что я буду как другие врачи, если я буду как другие врачи, то не смогу вылечить и господина Менга. Если нет проблем, тогда отвезите меня к господину Менгу, время очень ценно для пациента, и если состояние господина Менга внезапно ухудшится, я, возможно, не смогу вернуться".

Су сказал: "Охранник, я и доктор сопроводим вас сюда, это нормально?"

Нин Тао мягко сказал: "Я удовлетворил ваши правила, теперь я скажу свои правила, у меня есть мои правила посещения и лечения больных людей, вы должны следовать им".

Рубашка Су замерла на мгновение: "У тебя... все еще есть правила?"

Тем не менее, не дожидаясь Нин Тао, чтобы сформулировать свои правила, голос пришел с другого конца коридора: "Где блуждающий доктор Цзянху с таким большим ртом?".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0466: Заговор?**

Глава 0466: Заговор? Нин Тао посмотрел в сторону, сюда шел мужчина средних лет в белом халате, за ним следовали две молодые девушки, одна в костюме медсестры, а другая в комбинезоне врача, глядя на возраст интерна, только что окончившего школу и поступившего в больницу Диюн. Она посмотрела на Нин Тао с некоторым любопытством в глазах, и человек был также чистый и тонкий.

Как только эти трое прибыли, сцена стала немного неловкой.

Рубашка Су нарушила краткую тишину: "Доктор Нин, позвольте представить вам, это лечащий врач моего мужа, Тан Цзяньи, лучший нейрохирург страны, а это ее ученик, Шэнь Цзяци".

Медсестра, которую она не представляла, вероятно, тоже не знала имени этой медсестры, но это не имело значения в ее глазах, затем она снова представила Хэ Хайдуна и Шэнь Цзяци, "Директор Тан, доктор Шэнь, это доктор Нин из Маунтин Сити, его медицинские навыки удивительны, на этот раз он приехал сюда именно из Маунтин Сити........................".

Не дожидаясь, пока она закончит предложение, Тан Цзянь И прервал: "Полковник Су, это то, с чем я не согласен".

Су нахмурилась, она, очевидно, хотела, чтобы Нинтао боролся, но это было нехорошо, чтобы порвать с Тан Цзяньи, в конце концов, это больница Диюнь, ее муж также находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Нинг Тао сказал: "Ты не согласен, почему?"

У Тан Цзяньи было лицо высокомерия: "Нет причин, просто потому что это больница Диюнь и мое отделение, господин Мэн Бо, также является моим пациентом. Кто ты, и кто ты такой, чтобы лечить моих пациентов в моем отделении?"

Нин Тао улыбнулся: "Твоя секция, твой пациент, все в порядке, ты иди и вылечи господина Менга, я повернусь и уйду". Раз уж ты не можешь исцелиться, и будешь стоять в выгребной яме и не будешь срать, кем ты себя возомнил?"

"Ты..." Тан Цзяньи был зол на то место, где он ожидал, что этот бродячий доктор Цзянху так остро, что даже осмелился подметать лицо здесь, на этом этаже, в этом отделе, кто осмелился поговорить с ним с таким отношением!

Нинг Тао сказал: "Ты что? Оставайтесь в стороне и вмешивайтесь в мои усилия по спасению господина Менга, если кому-нибудь будет причинен вред, думаете, у вас есть какой-то скрытый мотив?"

Если бы Мэн Бо умер в реанимации, и он блокировал Нин Тао от лечения Мэн Бо, у него были бы неприятности!

Нин Тао на самом деле увидел сквозь этот Тан Цзяньи мысли давно, и он продолжил: "Сестра Су, по моим правилам, когда я лечу пациентов, никому, кроме пациента, не разрешается присутствовать, но на этот раз я готов сделать исключение, мы с вами можем войти, охрана и врачи не понадобятся". Я не хочу, чтобы кто-то прервал мое лечение, и вы не хотите, чтобы что-то случилось во время лечения, не так ли?"

"Хорошо, я согласен, я устал от того, что уведомления о болезни подаются несколько раз в день." Су Шир приняла решение, и последний абзац этого предложения был также передан Тан Цзянь И.

Тан Цзяньи пожала плечами: "Хорошо, полковник Су, есть кое-что, что я должен сказать в лицо, я не знаю, как этот доктор Цзян Хао Ты, который появился из ниоткуда, убедил вас, но так как это ваше решение, это не хорошо для меня, чтобы сказать что-то, но вы должны написать обязательство, а затем забрать пациента из больницы Диюнь, пока это из больницы Диюнь, мне все равно, как вы относитесь к господин Мэн, но здесь, это мое отделение, я твердо не согласен".

Су Рубашка холодно ворчала: "Боюсь, что сейчас не очередь Ли принимать решение по этому вопросу, если вы будете продолжать блокировать, верить или нет, один мой телефонный звонок сделает вас неспособным стать врачом"!

Тан Цзяньи замер на месте.

"Доктор Нинг, пойдемте внутрь, вы, ребята, охраняете это место, никому не разрешается входить." Су отдал приказ.

"Да!" Несколько охранников ответили, их движения были четко выровнены, а голоса - затоплены.

Рубашки Су открыли дверь отделения интенсивной терапии, а Нин Тао вошла с маленьким сундуком с лекарствами.

Тан Цзяньи мрачно сказал: "Мне все равно, ты можешь делать все, что захочешь, это не мое дело - лечить тебя. Ты также знающий и культурный человек, который на самом деле доверяет бродячему доктору из Цзянху...............................................".

Бах!

Дверь в отделение интенсивной терапии закрылась.

Су-рубашка больше не хотела слышать его бип.

Нин Тао наконец-то увидел Мэн Бо, который лежал на больничной койке. У него была кислородная маска над ртом и носом, и его глаза были плотно закрыты, не показывая ни малейшего признака открытия. Он не видел явных синяков на теле, и его тело выглядело равномерно и прочно, но лицо не было наполовину таким же окровавленным.

Нин Тао пробудил глаза и нос к состоянию выглядящего заклинания, и не мог не нахмуриться с первого взгляда, это предыдущее погодное поле Менг Бо было уже слабым до такой степени, что оно почти исчезло. Это видно по тому, что даже при небольшом тумане воздуха на кислородной маске его дыхание уже было довольно слабым.

"Доктор Нинг, как оно, может быть вылечено?" Как только Су-рубашка увидела мужа, ее эмоции внезапно вышли из-под контроля, и весь человек начал беспокоиться.

Нин Тао тепло сказал: "Не волнуйся, старшая сестра Су, хорошо, что мы пришли вовремя, иначе твой муж не дожил бы до 12 вечера".

"А?" Су был ошеломлен.

Нин Тао сказал: "Просто встань в дверной проем и смотри, не издавай ни звука, не приходи и не вмешивайся в мое лечение, ты можешь это сделать?"

Су-рубашка кивнула, теперь она была в своем шести безмозглом состоянии, она делала все, что говорил Нинг Тао.

Нин Тао подошел к больничной койке, открыл маленькую аптечку, достал бамбуковый набросок бухгалтерской книги и положил на руку Мен Бо, где висела капельница. Ему не понравилась капельница, поэтому он вытащил иглу.

"Нинг........" Воскликнул Су-рубашка в шоке, но только произнес слово "Нинг" и закрыл рот, не осмелившись снова побеспокоить Нинг Тао.

Нин Тао схватил Мэн Бо за запястье и впрыснул в его тело немного особой духовной силы, стабилизировав сердечную чакру Мэн Бо перед тем, как взять бамбуковый блокнот и открыть его.

Появилось содержание бамбуковой книги учета: Менг Бо, родившийся на восьмой день восьмого месяца восьмого месяца в году А Цзы (1984), бесстрашный и беззаботный человек. 10 баллов за первый добрый поступок сыновнего благочестия и уважения к родителям, 5 баллов за второй добрый поступок сохранения семьи и защиты народа и 2 балла за третий добрый поступок мужа и жены, которые уважают друг друга как гостей. Если же человек родился человеком и не уважает небеса, то разрушение небесного свода насчитывает четырнадцать баллов злых помыслов и грехов, а добро и зло насчитывает три балла добрых помыслов и заслуг друг против друга, чтобы можно было прописать договор о добрых помыслах и заслугах и устранить заслуги для поддержания мира.

Сердце Нин Тао было наполнено изумлением и смятением, и что его удивило, так это то, что у такой героической фигуры, как Мен Бо, на самом деле было только три хороших мысли и заслуги. Его озадачило то, что он обнаружил новую точку греха, "разбитое хранилище". Этот новый пункт о грехе на самом деле то же самое, что и убийство, все семь злых помыслов грешат!

"Пойти в космос - значит непочтительно относиться к небесам; разве это не загоняет человека навсегда на землю?" Разум Нинга Тао размышлял над этим вопросом, и он чувствовал себя неспособным его понять.

Разве не настолько грешно, что небеса - это тюрьма, а земля - клетка, а те, кто живет в этом мире, не находятся в тюрьме? Выращенный в клетке, как курица с уткой, возвышенным и недосягаемым существом!

"Доктор Нинг?" Рубашка Су действительно не могла устоять и лаяла снова, как будто бы напоминая Нин Тао.

Нинг Тао оглянулся на нее, и она снова закрыла за собой рот.

Нин Тао убрал бамбуковый эскиз из бухгалтерской книги и протянул руку помощи и взял маленькую фарфоровую вазу.

Маленькая фарфоровая ваза содержала третье издание "Поиск предков Дана", которое имело эффект лечения полного паралича и психических заболеваний, и на этот раз она случайно использовалась на теле Менг Бо.

Хотя Нинг Тао никогда не пользовался третьим изданием "Поиск предков" Дана для лечения полного паралича или душевнобольного, но результаты бухгалтерской книги бамбука кратко узнали Дана, что, конечно, не является неправильным. Но дозировка результатов в бамбуковой книге была очень расплывчатой, и в ней говорилось только, что "дозировку следует использовать с осторожностью", без точного значения. Это проверка его мастерства.

Нин Тао надел силиконовые перчатки, снял деревянную пробку, взял немного пудры Третьего издания Ancestral Searching Dan с Небесной Иглой, затем прищемил рот Мэн Бо и встряхнул эту маленькую пудру Ancestral Searching Dan в рот. После окончания, он последовал и поставить деревянную пробку снова, не давая Древним Дан Ци шанс быть освобожденным.

Этот кусочек порошка, входящего в порошок Дэна, мгновенно растворяется в теле Мэн Бо, как поток энергии.

Внезапно одна из ног Менг Бо растоптала!

"Старый Мэн!" Рубашка Су беспокоилась и волновалась в его сердце, и уже не могла вспомнить, как Нин Тао настоятельно призывал и поспешил на больничную койку.

Нинг Тао ругал: "Убирайся отсюда!"

Нинг Тао не пощадил: "Я имею в виду, выпустить тебя!"

Су Рубашка умоляла: "Доктор Нинг, я был неправ, пожалуйста, позвольте мне остаться, я... Я не буду издавать ни звука и не причиню вам больше неприятностей, ладно?"

Однако Нин Тао указал на дверь отделения интенсивной терапии интенсивной терапии и холодно сказал: "Если вы хотите, чтобы ваш муж поправился, пожалуйста, немедленно уходите отсюда!

Су на мгновение промямлила свои слова, и в конце концов покинула отделение интенсивной терапии, ничего не сказав.

На самом деле, даже если Су не выходил из себя и не вмешивался в его лечение, ему всё равно приходилось отпускать Су, когда Мен Бо немного реагировал. Не зря Дэн был доступен не для всех, даже для запаха. Он не хотел исцелять Мэн Бо, но превратил рубашку Су в нового демона. Новый демон, преобразованный его рукой, в клинике не будет давать никакого лечения от демонской болезни в большинстве случаев, и это приведет только к смерти.

В отделении интенсивной терапии молчат.

У Мен Бо больше не было новой реакции, что спазм только что казался просто иллюзией.

Нин Тао наблюдал за изменениями Мэн Бо с помощью телескопической техники, предыдущее погодное поле Мэн Бо постепенно усиливалось, и он больше не боялся за свою жизнь. Он тоже не торопился, наблюдая с вопросом в голове: "Тан Цзисянь не мог привезти меня сюда, потому что Мэн Бо - героическая фигура, и все еще пытался понять, что она хочет увидеть своими собственными глазами, она все это время изучала Инь Лунную Ману, мог ли этот Мэн Бо найти что-то на Луне?".

Думая так, у Нинг Тао была другая мысль в сердце. Он вытащил Лезвие Затмения из маленькой аптечки, подошел к голове кровати, прижал голову Мэн Бо одной рукой и побрил волосы Лезвием Затмения в одной руке.

Доктор бреет волосы пациента, в основном для того, чтобы пациенту сделали открытую операцию на черепе, но Нинг Тао только для того, чтобы понять, что такое бритье волос. Как только он брел волосы Мен Бо, шепот над левым запястьем внезапно лопнул в снежинку.....

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0467 Гл а в а 0467**

0467 Глава 0467 Лезвие Затмения смогло извлечь энергию души из мозга тех, кто только что умер, которая затем была преобразована в соответствующие звуки и образы через Шепот. Это было то, что Нинг Тао тестировал давным-давно, когда раскрывал серийные убийства в Маунтин Сити, так что это было не в первый раз, у него был опыт.

Лезвие Затмения прорезало кусок кожи головы Менг Бо, в момент, когда увидев кровь, снежинки вспыхнули в циферблате Шепчуна, и в мозгу Нинг Тао появился голос: "Докладывайте, я нашел Центр Небесного Дворца, я нашел, я нашел..................".

Центр Небесного Дворца, который казался какой-то космической промежуточной станцией, или кодовым названием наземного командного центра, но он что-то нашел, но не сказал этого. Энергия души Нин Тао захватили колебания так сильно, что голос, который плавал в его мозгу дрожал.

Вскоре, размытое изображение также пришло в голову Нин Тао.

Это была серо-черная бесплодная земля, а земля была полна песчинок и камней. Небо вдали было темно-синим с бесчисленными мерцающими звездами. Впереди была огромная мегалитическая яма, где солнце никогда не светило, а внизу смутно видна большая площадь серовато-белого цвета, под которым было немного голубого, что-то слабое излучающее свет.....

Я не мог видеть лицо Мэн Бо, потому что Нин Тао в данный момент получал зрение Мэн Бо на Луне в "первом лице". Тем не менее, он мог видеть щиты костюма астронавта, и часть костюма тоже, достаточно, чтобы видеть, не в силах изменить перспективу, чтобы посмотреть в другое место.

Бряк!

Все изображения потускнели, а звук исчез.

Разум Нинг Тао был наполнен изумлением и смятением, может ли эта серо-белая область быть ледяной?

На Луне нет атмосферы, а вода едва сохраняется, но в некоторых местах, где нет солнечного света, может существовать твердый лед. Но если предположить, что эти серовато-белые области - сплошной лед, то какие же циановые области подо льдом?

Нинг Тао думал о Духовной Земле, но даже он не мог не посмеяться после того, как появилась эта мысль. Серовато-белый участок, который он видел в "от первого лица", составлял не менее десятка квадратных километров, а циановый участок, скрытый под серовато-белым, - не менее одного квадратного километра. Если это духовная земля, то это слишком много, верно?

И что это за тускло светящаяся штука в этой зеленой зоне?

На мгновение, внутри головы Нинг Тао были наполнены вопросами. Он никогда не был так любопытен по поводу Луны, но теперь он был наполнен интенсивным любопытством по поводу астрального тела, которое появляется каждую ночь.

И фантазии.

Разве не весело было бы поехать на Луну, оставить кровавый замок на Луне и поехать на Луну, когда тебе больше нечем заняться, прогуляться, сделать Дэна или что-нибудь в этом роде? Я слышал, что на Луне много редких металлов, так что не было бы неплохо выбрать некоторые из них для изготовления оружия?

Сегодня ни одна страна в мире не занимает Луну, и если он может открыть дверь в удобное для Луны место, то у него нет слов, чтобы иметь эксклюзивный доступ к ресурсам Луны от имени отдельных людей!

Волнующе думать об этом сне, но все, что нужно - это кровавый замок, чтобы это произошло!

Что касается греха "разрушить небесный свод", то это был грех для других, но не обязательно для него, так как он практиковал дао на небесах. Как может человек, делающий то, что он делает для небес, считаться грехом на небесах?

Если Небесный Дао сравнивают с организацией, то он - человек внутри организации. Организации имеют правила и законы об организации, а организации пользуются преференциальным режимом.

"Ооо....................." голос внезапно прозвучал в горле Менг Бо.

Нин Тао собрал свои мысли и с помощью телескопа наблюдал за Мэн Бо некоторое время, а затем приступил к бритью головы Мэн Бо. Единственный способ сделать полную игру - это пожертвовать дюйм волос Мэн Героя.

После бритья головы, Нин Тао снова потянул пробку с маленького фарфорового пузырька, выбрал немного третьего издания Ancestral Searching Dan, ущипнул открытые челюсти Мэн Бо и встряхнул этот маленький порошок Ancestral Searching Dan в свой рот. Он не знал точно, сколько порций использовать, и мог приходить только понемногу, вот так.

После применения лекарства на этот раз Нин Тао вытащил несколько небесных игл, одну за другой, и воткнул их в голову Мен Бо, используя свою духовную силу, чтобы расчистить забитые кровеносные сосуды в его мозгу и очистить ушибленную кровь в мозгу.

Засоренные кровеносные сосуды в его мозгу протекали, синяки устранялись, веки Менг Бо подергивались, на удивление открываясь. Тем не менее, он не был в сознании, и его рот был открыт, чтобы сказать что-то, но все, что выходило из него, это был звук "ля-ля-ля".

В линии зрения Нин Тао, в первом погодном поле Мэн Бо, на месте, соответствующем сломанному позвоночнику, первоначально находилась масса черного цвета, после двух медикаментов и вспомогательного лечения, эта масса черного цвета истончилась, по крайней мере, наполовину, появились туманно белые, соответствующие нервам, и красные линии, соответствующие кровеносным сосудам. Это указывает на то, что третье издание Ancestral Seeking Dan действительно эффективно и что оно лечит поврежденные нервы и кровеносные сосуды Менг Бо.

На этот раз Мэн Бо продержался не более пяти секунд, когда он снова проснулся и потерял сознание.

Нин Тао закончил свое наблюдение и выбрал немного из третьего издания Ancestral Searching Dan и встряхнул его в рот Мэн Бо.

В четвертый раз...

В пятый раз...

В шестой раз...

Каждый раз, когда Нин Тао использовал лекарство, он должен был внимательно наблюдать за предыдущим погодным полем Мэн Бо, прежде чем принять решение об использовании лекарства, собирая немного порошка из третьего издания Ancestral Search Dan и встряхивая его в рот Мэн Бо.

Только в десятый раз Мэн Бо снова проснулся.

В зоне прямой видимости Нин Тао предыдущее погодное поле Мэн Бо, хотя и оставалось слабым, уже не представляло опасности для жизни. Более того, та часть позвоночника, которая соответствовала сломанному позвоночнику, восстановилась до n-го градуса, и даже повреждение кости зажило, и потребовалось лишь некоторое время корректировки, чтобы оторваться от земли и начать ходить.

Нин Тао выпустил долгий вздох облегчения, доза была просто правильной, слишком маленькой, слишком большой, просто достаточной, чтобы вылечить Мен Бо и не превратить его в нового демона. Надо сказать, что это было самое осторожное исцеление, которое он совершил, и самое долгое, которое он провел с тех пор, как стал владельцем Небесной внешней клиники. Но тяжелая работа стоила того, и он ее сделал.

"Ты..." Мэн Бо наконец-то увидел Нин Тао, и голос из его рта вышел, его заикание все еще было чистым.

Нинг Тао сказал: "Меня зовут Нинг Тао, я врач, который тебя лечит".

У Нин Тао сердце дрогнуло: "Господин Мэн, вы же не теряете память? Позвольте напомнить вам, что вы вернулись с Луны, что была проблема с вашей возвратной капсулой, что вы сломали позвоночник, что вы были парализованы и потеряли сознание повсюду, и что Я исцелил вас. Если ты мне не веришь, поднимешь правую руку и попробуешь?"

Он был уверен, что Мэн Бо не потерял память, но эта ICU контролируется, что он делает и говорит здесь, мониторинговый терминал может ясно видеть, если он спросит Мэн Бо напрямую, что он нашел на Луне и что он испытал, он, скорее всего, подозревается в шпионаже за информацией и попасть в ненужные неприятности. Однако для врача было бы нормальным ставить диагноз пациенту, задавая вопросы, и не иметь потерю памяти.

Через несколько секунд Мен Бо внезапно сказал: "Я помню, кажется, там есть лед... и..."

Говоря об этом, Менг Бо, однако, снова закрыл рот и посмотрел на Нин Тао, также с некоторой осторожностью и подозрительностью в глазах.

Нин Тао был разочарован в своем сердце, но на его лице появилась улыбка: "Кажется, у тебя нет потери памяти, это здорово, твоя жена снаружи, я позову ее, вам двоим приятно поболтать".

"Рубашки"? "Рубашка..." Менг Бо скандировал имя своей жены, его глаза уже нетерпеливо двигались к дверному проему.

Нин Тао улыбнулся и сделал большие шаги к двери реанимационного отделения интенсивной терапии и протянул руку помощи, чтобы открыть дверь.

За дверью была большая толпа людей, в том числе врачи из больницы Диюнь, фигуры в военной форме, но без воинского звания, и некоторые персонажи в гражданской одежде, но на первый взгляд знали, что это были большие шишки. Эта сцена на мгновение оставила Нинга Тао в тупике, но это было только на мгновение, и он быстро отреагировал. Он лечил Менг Бо внутри, что было эквивалентно полной трансляции, но он не мог видеть, что происходит снаружи, и эти большие шишки, должно быть, пришли, чтобы задать вопросы во время его десяти длительных процедур.

"Эта... Большая сестра Су, ваш муж проснулся и вне опасности, он хочет видеть вас сейчас, вы заходите на минутку." Нинг Тао сказал.

Прежде чем слова Нингтао были услышаны, она поспешила в отделение интенсивной терапии.

Еще были люди, которые хотели войти, но Нин Тао заблокировал дверь с распростертыми объятиями: "Простите, пациентка только что проснулась и все еще слаба, так что пока я не могу видеть больше людей".

"Доктор Нинг, я... мы можем поговорить?" Тот, кто говорил, был Тан Цзяньи, который имел не более половины высокомерия в своем теле в это время, и говорил с Нин Тао, как застенчивый стажер, очень нервный, очень напуганный.

Нинг Тао посмотрел на него: "Что с тобой?"

"Я..........................................................". Вспоминая прежнее отношение, выражение лица Тан Цзянъи стало еще более нервным и пугающим.

Вместо этого, это был студент Тан Цзянь И, худой и симпатичный Шэнь Цзяци, который говорил ясно: "Доктор Нин, мы хотели бы спросить вас, как вы вылечили господина Мэна, это нормально?"

"Ни за что." Сказав это, Нинг Тао протянул руку помощи и закрыл дверь.

Лицо Шэнь Цзяци изначально было нагромождено улыбками, и в результате закрытая дверь подошла, улыбка на ее лице замерла на мгновение.

Группа старших братьев за дверью также смотрела друг на друга, большая группа из них стояла в дверном проеме и ждала, в результате Нинг Тао даже не сказал им ни слова, прямо закрыл дверь. Но даже после такого обращения никто в группе не сердился.

В отделении интенсивной терапии Мэн Бо схватил за руку рубашку Су, и у пары, очевидно, были слова в сердце, но они превратились в удушье, когда дошли до рта, так что они не могли говорить ясно.

Нинг Тао стоял и смотрел, тронутый любовью пары. Глядя на рубашку Мэн Бо и Су, держащие друг друга за руки, со слезами на глазах и задыхаясь от их слов, он не мог не задаться вопросом, если однажды это был он, лежащий на больничной койке, с Цинь Чжуй и Цзян Хао Шоу рядом с ним, будут ли они так же глубоко влюблены, как и в рубашку Су?

Какое-то время Су-рубашка вытирала следы слез по углам глаз и задохнулась: "Старина Мэн, позволь представить тебя, это спаситель нашей семьи, доктор Нин Тао Нин, давай скажем спасибо вместе".

Нин Тао подошел: "Нет, нет, я врач, это мой естественный долг - спасать жизни и помогать раненым". Если вы хотите поблагодарить меня, просто подождите, пока господин Менг будет готов, и пригласите меня к себе домой на обычный ужин".

Рубашка Су замерла на мгновение, но потом сказала: "Нет проблем, я лично приготовлю и позабочусь о том, чтобы к тебе хорошо относились".

Нинг Тао улыбнулся: "Тогда договорились".

Если ты вылечился от героизма и не берешь денег, ты должен найти что-нибудь, чтобы компенсировать это, например, принести что-нибудь на Луну?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0468 Ты лжешь мне, я лгу тебе.**

Глава 0468 Ты солгал мне, а я солгал тебе. Дверь в отделение интенсивной терапии снова открылась, и из нее вышли Су и Нинг Тао. В результате анализа, проведенного между ними, видно, что большой герой Мен Бо сидит на больничной койке и машет рукой в сторону двери. До того, как Нинг Тао вошел в отделение интенсивной терапии, он все еще лежал без сознания на своей больничной койке, и больнице приходилось ежедневно доставлять несколько уведомлений о необходимости оказания неотложной помощи.

Это чудо в истории медицины.

Человек, сотворивший это чудо, был просто "блуждающим врачом Цзянху" с маленьким деревянным ящиком, который стоял рядом с рубашкой Су, перед группой больших людей.

Рубашка Су протянула руку и снова закрыла дверь в отделение интенсивной терапии, вспомнив наставления Нин Тао, опасаясь, что это повлияет на выздоровление Мэн Бо.

Не видя Мэн Бо, все глаза были собраны на теле Нин Тао.

"Доктор Нинг, скажите что-нибудь". Рубашка Су была эмоциональной не только потому, что Нин Тао исцелила своего мужа, но и потому, что перед ней стояла эта группа больших мужчин, так много больших мужчин приехали навестить Мэн Бо, что было для нее честью.

Нинг Тао сказал: "Ну, после того, как человек вылечится, я тоже должен пойти".

"Ты... собираешься уходить?" Футболка Су замерла, она ожидала, что Нинг Тао произнесет длинную речь, но она не ожидала, что Нинг Тао просто произнесет такое предложение. Пришло время тебе получить похвалу и признание, и тебе действительно нужно идти?

Нин Тао сказал с улыбкой: "Мне еще нужно кое о чем позаботиться, кроме того, господин Мэн может справиться с выпиской, вы можете связаться со мной, когда это будет удобно, я все равно должен дать господину Мэну отзыв". В этот раз, кстати, тоже решите свою проблему".

На этот раз Су-рубашка вспомнила то, что Нинг Тао ранее говорила ей об обработке матки, и хотя слова Нинг Тао были неуловимы, ее щеки все еще были слегка красными, и она просто слегка кивнула головой.

"Ну, все, пока." Нинг Тао сказал и ушел.

"Эй, что это за больница в парне?"

"Как тебе это сошло с рук?"

"Молодой человек, как насчет того, чтобы я специально завербовал вас в наш военный госпиталь?"

"Парень..."...

В первый раз, когда они издали звук, Нинг Тао шел быстрее.

Если бы Нин Тао все еще был стажером в медицинском университете Шанченг, то для него это была бы возможность мечты, чтобы быть фаворитом этих толстосумов, но теперь эти толстосумы не имеют значения для него, и даже эти толстосумы просто прохожих.

Тан Цзяньи и Шэнь Цзяки догнали.

"Доктор Нинг, какое лекарство вы используете, покажите мне?" В конце концов, будучи профессионалом, Тан Цзянь И увидел, что в основе этого лечения лежали травы, которые использовал Нин Тао.

Однако Нин Тао даже не захотел ничего говорить Тан Цзянь И и продолжил свой путь.

Нинг Тао с удивлением посмотрел на чистого и нежного стажера: "Чего ты хочешь?"

Шэнь Цзяци нервно отпустил руку Нин Тао и робко сказал: "Доктор Нин, я, я... я хочу поклоняться тебе, как учителю".

Нин Тао слегка замерз и сделал еще один шаг, сказав при ходьбе: "Извините, я не беру учеников".

Шэнь Цзяци пытался догнать, но был тянут Тан Цзянь И, ее губы шевелились, пытаясь что-то сказать, но не мог сказать.

Тан Цзяньи хрюкнул холодно, ''Перетягивай, что перетягивать? Так много лидеров продвинули вас, но вы не знаете, как продвигать себя, вы заслуживаете быть врачом".

Тем не менее, кислый запах проникал в коридоры.

Нинг Тао просто улыбнулся, с таким маленьким человеком, что ему не нужно было быть кошачьим по этому поводу.

Медсестра прошла мимо Шэнь Цзяки и Тан Цзяньи, следуя за Нин Тао по направлению к лестнице.

Нинг Тао услышал шаги позади него, но не повернул назад, спустившись вниз после входа на лестничную клетку.

Медсестра также последовала за ней и ускорила темп, догнав Нинг Тао.

Нин Тао посмотрел на медсестру, это было незнакомое лицо, но он сказал: "Не стоит ли твой талисман "Долина Инь Чжэнь Дух", просто используй его"?

Медсестра Тан Цзисянь, которая использовала очарование Инь Гу, чтобы изменить свой внешний вид, и рубашка Су не позволит ей увидеть Мэн Бо, но у нее есть свой путь, который заключается в использовании очарования Инь Гу, чтобы превратить себя в медсестру и смешать в комнате мониторинга терминала интенсивной терапии, что эквивалентно видеть весь процесс лечения.

"Ты такой неискренний, что полковник Со-и-Со не позволяет мне следовать за тобой, и ты даже не говоришь за меня ни слова." Тан Цзисянь пожаловался Нин Тао.

Нинг Тао посмотрел на неё: "Я недостаточно злой? Перед тем, как прийти, ты даже не сказал мне, кто пациент, и даже не записался на прием к кому-то, и мне стыдно сказать, что я не имею в виду достаточно?"

"Ну, мы квиты". Тан Цзисянь выглядел безразличным.

Нин Тао замедлил темп и спросил осторожно, когда он спускался по лестнице: "Скажите, вы бы не попросили меня исцелить Мен Бо без причины, что вы хотите от него?".

Тан Цзисянь ускорила темп и ушла со стороны Нин Тао: "Ничего страшного, я тоже китаец, он наш герой, я привел тебя сюда, чтобы исцелить его, какой целью я могу служить?".

Нин Тао снова спросил: "Неужели нет цели?"

Тан Цзисянь остановилась в своих треках и повернулась к Нин Тао: "Тогда что, по-твоему, у меня на уме?".

Нинг Тао засмеялся: "Даже если бы и так, ты бы мне не сказал, не так ли?"

Танг Цзисянь улыбнулся и сказал: "Нет никакого секрета, который я не могу тебе рассказать".

Нинг Тао кивнул: "Ну ладно, пошли".

Только что это был последний шанс дать Тан Цзисянь сказать правду, и если бы она это сделала, он бы считал ее другом и даже подумал бы о том, чтобы взять ее на Луну в будущем. Но ее выбор закончился обманом, и поскольку это было именно так, ему не нужно было делиться с ней информацией, которую он получил от Менг Бо.

"В следующий раз, возьми меня с собой, когда Суки попросит тебя пойти к ней домой на ужин." Тан Цзисянь сказал.

Нин Тао улыбнулся: "Конечно, я обязательно возьму тебя с собой, а теперь выполни свое обещание и расскажи мне информацию об этом алхимике".

"Ты же не лжешь мне, правда?" Тан Цзисянь уставился прямо на Нин Тао.

Нин Тао сказал: "С вами в таком состоянии, как мы можем сотрудничать в будущем"?

Тан Цзисянь на некоторое время молчал, прежде чем сказать: "Этот человек - Духовный Кот Бессмертный, по прозвищу Крыло, первоначально врач в конце династии Мин и начале династии Цин, но потом он встретил мастера, который открыл духов и отказался от медицины, чтобы культивировать реализм, из-за его медицинской основы и опыта в исцелении, он сделал большие успехи в алхимии. Он следит за У Юэ с конца династии Цин, но всегда держался в тени, но я не знаю, что происходит в последнее время, что он внезапно стал известен".

Когда он услышал "Spirit Cat Immortal", в сердце Нинг Тао возникло странное чувство. Речь шла не только о характере бессмертного кота Духа, но и о Тан Цзисяне.

Одинокое крыло Кошки Бессмертного Духа внезапно получило высокий резонанс, и даже группа WeChat Клуба Даоистов говорила об этом персонаже, и тогда пришел Тан Цзисянь и рассказал ему эту информацию. Хотя даоисты в клубе даоистов не знают, что "Spirit Cat Immortal Single Wu Yue" - один из людей У Юэ, но информация, предоставленная Tang Zixian, также является большой скидкой, и немного "совпадения" вкуса.

Хотя он думал об этом вот так, в ответ улыбнулся: "Спасибо, эта информация очень важна для меня".

Двое мужчин вышли из здания стационара, и большая группа репортеров затопила здание, задавая Нин Тао вопросы во всевозможных разговорах.

Подняв руки, Нин Тао сказал вслух: "Я не буду давать интервью, я просто скажу это кратко". Я врач-волонтер из Шэньчжоуской благотворительной компании, если вы хотите узнать больше, пожалуйста, идите и возьмите интервью у Цзин Бай, директора Шэньчжоуской благотворительной компании. Кроме того, если у кого-то есть сомнения, обратитесь за советом в Благотворительную организацию Шэньчжоу, и это поможет вам пройти через это, вот и все".

Оставив эти слова позади, Нин Тао отжал репортеров, которые образовали вокруг него круг, и покинул больницу Ди Юнь с маленькой рысью.

"Я действительно не ожидал, что ты будешь бесплатно рекламировать компанию этого змеиного демона, ты же не пытаешься забрать обеих сестер, не так ли?" Тан Цзисянь догнал его и сделал кокетливое замечание.

"Это моя личная жизнь, так что не делай случайных комментариев." Нинг Тао сказал, без объяснения причин. Компания на самом деле является компанией его медицинского фонда, так что многие журналисты брали у него интервью, было бы большой потерей для него не помочь в продвижении? Было бы лучше, чем тратить десятки миллионов долларов на рекламу на телевидении, надуть благотворительную компанию Шэньчжоу, обращаясь к Мэн Бо с горячими новостями.

Перед отступлением Цзин придумала для него способ заработать хорошие мысли и заслуги, и еще до того, как Цзин вышел из отступления, он уже доставлял "пациентов" к Цзину. Я верю, что будет много пациентов с тяжелыми заболеваниями, чтобы пойти в Шэньчжоу Благотворительной компании, в то время, просто выберите некоторых пациентов, которые уже имеют некоторые хорошие мысли и заслуги, затем пусть они делают хорошие дела, и ждать, пока хорошие мысли и заслуги накапливаются в их организме в определенной степени, то он будет пожинать.

Что это?

Это предпринимательский бег!

Может ли мозг 2000-летнего Чена Пиндао придумать такую рутину?

На обочине дороги перед больницей исчез старый шаткий VW Jetta, видимо, отбуксированный.

Нинг Тао сказал: "Давай просто оставим все как есть, я возьму машину обратно".

Тан Цзисянь сказал: "Также помни, что когда Су Шу просит тебя пойти к ней домой, ты должен взять меня с собой".

Нинг Тао кивнул: "Ладно, ладно".

Возьмешь ее с собой?

Его не существует, просто говорю.

"Также, я уверен, что мастер Факку скоро определит время и место, и я вернусь к вам, как только будут получены результаты". Тан Цзисянь сказал.

Нинг Тао радостно сказал: "Хорошо, я обязательно пойду на прием только ради лица Мастера Сокола".

Потом двое стояли на обочине в ожидании машины, Нинг Тао позвонил дропшипу, но водителя не было, чтобы принять заказ. Не прошло и нескольких минут, как Бугатти Вейрон внезапно остановился перед двумя мужчинами.

Окно автомобиля было опущено, а из окна выглянуло знакомое лицо, улыбающееся и приветствующее Нин Тао: "Привет! Доктор Нинг, давно не виделись."

Этот человек - Ту Вэндзин.

Казалось, что Тан Цзисянь не оставил его, когда он сбежал из развалин людей Инь Юэ в то время.

"Здравствуйте, мистер Ту". Нинг Тао вздохнул.

Танг Цзисянь сказал: "Как насчет того, чтобы Вэнь Цзинь сначала забрал тебя, а потом вернулся за мной".

Нинг Тао посмотрел на программу для захвата машины и сказал: "Нет, нет, машина, которую я захватил, скоро будет здесь".

"Хорошо, тогда я пойду и свяжусь с вами". Сказав это, Тан Цзисянь вытащил дверь машины и сел в машину.

"До свидания, доктор Нинг". Ту Вэньцзинь помахал в Нин Тао через окно автомобиля, затем завел машину и уехал.

Нин Тао смотрел, как Бугатти Вейлонг уходит далеко, тайно размышляя в своем сердце: "Цель Николаса Конти и Ву Юэ - найти предков Дана, но она, кажется, не такая, какова ее цель?".

BYD F3 остановился рядом с Нин Тао, и лысая голова вылетела из окна машины: "Брат, это та машина, которую ты вызвал?".

Только тогда Нин Тао собрал свои мысли, ответил, а затем вытащил дверь машины и сел в машину.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0469 Глава 0469: Все боятся беззастенчивых.**

0469 Глава Люди не хотят сталкиваться с призраками боятся "Молодой врач вылечил героя высадки на Луну Мэн Бо, этого молодого человека зовут Нин Тао, он выпускник медицинского университета нашей страны в Горном городе, он показал нам магию древней китайской медицины нашей страны... Теперь мы переходим к репортеру впереди, чтобы взять интервью у сцены".

"Здравствуйте, друзья перед телевизором, я репортер Ян Лили, а рядом со мной президент Чен Джастис из больницы при медицинском университете Шанчэн", Здравствуйте, Дин Чен, вам есть что сказать своим друзьям в зале?"

Внутри двора Нинг Тао покусывал огурец, его глаза смотрели на телевизор, который показывал новостную программу.

По телевизору Чен Джастис торжественно кивнул репортеру, затем взял микрофон и сказал: "Я больница, связанная с медицинским университетом Шанченг, президент Чен Джастис, Нин Тао является лучшим терапевтом в нашей больнице, он лечил многих пациентов с тяжелыми заболеваниями, всегда был передовым человеком нашей больницы и весь медицинский персонал больницы, чтобы учиться на этом примере". Я горжусь тем, что наша больница выпускает таких замечательных врачей..."

Пуф!

Нинг Тао пережевал полный рот огурца, который он собирался проглотить, и изрыгнул его.

Иногда люди действительно боятся призраков.

Такие новости не только на национальных сценах, но и в интернете.

Перед тем, как съесть этот огурец, Нин Тао недавно увидел в заголовках таких новостей - Хуа Туо реинкарнировался? Смотрите, как мой маленький китайский божественный доктор переворачивает историю современной науки и берёт интервью у доктора Нин Тао Нин с нулевого расстояния!

Он нажал на кнопку, и оказалось, что это была реклама в электронном виде, продающая товары для здравоохранения.

Не осталось никого, кто мог бы так натереть жару.

Не имея ничего общего с делами, Нин Тао выключил телевизор и открыл чат-группу клуба "Даоист".

Белый, белый, белый кролик: @ Доктор Нинг, выйдите, пожалуйста. Пожалуйста, спросите Мэн Бо, астронавта, нет ли на Луне Чанъэ, Яо Чи или Белого Кролика. Я так хотела узнать, есть ли у меня братья или сестры на Луне.

Великий Императорский Доктор Цин Чжан Чэндун: Что вы хотите знать о Белом Кролике? Этот кролик, которого я знаю, это самка кролика, ты так не думаешь?

Белый, белый, белый кролик: Фу! Поводок!

Лю Цяньчжун: Чтобы перейти к делу, я слышал, как мой хозяин говорил, что когда-то на Луне был пруд яо, и говорят, что ванна в пруду яо может преобразовать тело человека и очистить его душу, что принесет большую пользу даосским друзьям, которые выходят из этого царства.

Чушь собачья, мифические истории, к которым ты до сих пор относишься серьезно? Если есть пруд йойо, скажи мне, как туда подняться, на ракете? Кислорода в космосе нет, и давление внутри организма может приковать к себе твое тело, это называется научным знанием! Что означает научное знание? Я дам вам еще один урок, на луне нет атмосферы, не может быть воды, не может быть даже воды, чтобы вернуть пруд яо, вы сукины дети.

Уверен, ты будешь хорошим человеком. Назначьте дату и место, и мы устроим дуэль.

Луи Чжэньцзы из школы Линсяо: Боюсь ли я тебя? Дуэль - это дуэль, так что давайте не пойдем на гору Хуа, только на вершину Запретного Города.

Должно быть, Чэн Сянь Лю Цяньчжун: Я пух! Скажи мне, что ты боишься и заманиваешь меня в Запретный Город. Как только я достану свой меч, Национальная Безопасность выстрелит в меня!

Нинг Тао не мог не посмеяться, эта группа всегда была уморительной. В реальном мире есть простые люди, есть неудачники, есть также люди, которые едят и проигрывают в мире выращивания. Они либо прятались в городе, либо имели небольшое состояние, Сюй Чжэнь также наслаждался жизнью и жил хорошей маленькой жизнью. Честно говоря, он действительно завидовал этим даосистам, в отличие от него, который жил в заговоре и борьбе на ежедневной основе.

Точно так же, как Нинг Тао собирался закрыть интерфейс группового чата, другой друг Тао отправил сообщение.

Я волк с северо-запада: Позвольте мне сказать вам кое-что действительно серьезное, я слышал, что Дух Кот Бессмертный, который является великим алхимиком, разработал новый тип эликсира, и будет проводить эликсир конференции в горе Удан в ближайшем будущем, приглашая всех даосских друзей, чтобы попробовать и обсудить Дао. Я получил приглашение. Ты его получил?

Я только что получил смс-ку с приглашением посетить гору Удан........

Я волк на Северо-Западе: гм, это смс-ка, которую я тоже получил.

Великий Цин Eunuch Zhang Chengdong: Я только что получил его тоже.

Лю Цяньчжун: Какое совпадение, я тоже его получил, ты идешь?

Луи Чжэньцзы из школы Линсяо: иди, конечно, почему бы и нет? Было так вкусно, так вкусно.

Капельница, капельница, капельница............

Мобильный телефон Нин Тао вдруг также получил текстовое сообщение, и с движением в сердце, он прослушивал текстовое сообщение, которое он только что получил.

Текстовое сообщение гласит: "Даосист Нин, я много слышал о вас, пожалуйста, приезжайте в эту субботу на парящую скалу горы Удан, чтобы принять участие в конференции "Новый Дэн" и попробовать Тао". Спасибо, что пришли.

Нин Тао замер на полминуты до того, как вышло предложение: "Моя личная информация была продана? Этот Духовный Кот Бессмертный на самом деле знает мой номер мобильного телефона?"

Что в мире нельзя продать, а что нельзя купить, когда можно продать информацию практикующего врача?

Кат вернулся в чат-группу Клуба друзей, где даосы обсуждали "Бессмертную кошку Духа" и вечеринку по случаю запуска "Нового Дэна", которая проходила в выходные. Нинг Тао некоторое время наблюдал и постепенно потерял интерес, выключил экран телефона, открыл удобную дверь и вернулся в Небесную клинику Outpost.

Без большой суммы добрых мыслей и заслуг злой дух в горшке добра и зла сильный, а добрый дух слабый. В такой ситуации Нин Тао даже не осмелился бы заработать еще больше злых мыслей и грехов, не говоря уже о культивировании добра и зла. Он пошел прямо в библиотеку свитков искривления и перешел на сторону поля духа.

Десятки Духовных Материалов росли на тридцати или около того квадратных духовных полях, и некоторые семена Духовного Материала также проросли. Первоначально пустое Духовное Поле стало немного тесновато после того, как он управлял им некоторое время, и казалось, что область еще должна быть расширена, прежде чем это случится.

Не знаю почему, Нин Тао вернулся к образу, полученному из головы Мэн Бо, огромного кратера, серо-белого "ледяного слоя" под циановой зоной, тихо представленного в видении от первого лица........

Это ведь не может быть духовной землей, не так ли?

Если бы это было так, на площади более квадратного километра, то он боялся, что станет крупнейшим фермером в земледельческом мире!

И все же, это было то абсурдное чувство, как такая большая территория духовной земли может быть реальной? Нин Тао на мгновение вообразил и сдался, он присел на корточки, укусил свой правый указательный палец и использовал свою кровь и духовную силу, чтобы вписать руны.

Неважно, насколько он был занят и при каких обстоятельствах, когда у него было время, Нин Тао размышлял бы над техниками духовного материального культивирования, полученными из записей профессора Йада, и немного понимания сделало бы его очень счастливым. Через некоторое время он освоил еще несколько рун, что заставило его стремиться вписать их в поле духа.

Несколько рун были вырезаны на духовной земле, которая была чуть больше ладони, и духовная земля тут же "ожила", аура усилилась, и звезды бесшумно сияли, как звезды на ночном небе. Новые бутоны спиртового материала, растущие в этом куске спиртовой почвы, также претерпели небольшие изменения, как в скорости роста, так и в качестве спиртового материала.

После резьбы Нинг Тао разобрался с ранами на пальцах, вышел из библиотеки свитков для варп-каллиграфии и зашёл под стену замка. Дверь удобства открылась, и когда он снова вышел, он уже был в пещерном небе Чен Пиндао.

Инь Муран, Бай Цзин, Цзян Хао и Цинь Чжуй все еще в отступлении.

Нинг Тао смотрел на него один за другим, и его сердце тоже было поражено, четвертое издание "Поискового Дана предков" было настолько мощным, что прошло уже несколько дней, а одно за другим они еще даже не выбрались. Но с другой стороны, это тоже хорошо, чем больше такая ситуация, тем больше надежд у Бай Цзина, Инь Мо Ланя, Цзян Хао и Цинь Чжоу на то, что они прорвутся в царство конца дана и войдут в царство младенца Юаня.

Нин Тао не осмелился побеспокоиться, не пошел в дом Чена Пингдао и прямо открыл дверь удобства в каменный дом племени Черный Рог.

При туманном лунном свете Нинг Тао увидел кучу вещей, размещенных среди каменных домов. Не духовный материал, а куча плодов, с бананами и манго, и некоторые плоды, которые не могут быть названы.

Нинг Тао не мог не посмеяться безумно: "За что ты меня принимаешь, чтобы предложить мне фрукты?"

Однако он также не ожидал, что племя Черный Рог будет продолжать снабжать его духовным материалом. Если бы каждый раз, когда ты приходишь, вокруг лежала большая куча духовного материала, то духовный материал не стоил бы многого.

Нин Тао также не пошел к вождю орла, он подошел к пруду под водопадом, поднялся по веревке для сбора лекарств, а затем по первоначальному маршруту по направлению к дну пещеры.

Пещера летучей мыши - черная, а свет, исходящий от входа, настолько слабый, что его почти не видно.

Лед Цзян Хао, когда-то замерзший, исчез, это все-таки была Африка, климат был жаркий, и лед, который она замерзала, таял.

Нин Тао сделал паузу на месте, где столкнулся с атакой летучих мышей-призраков, и использовал Утонченный Тактический Лампочек, чтобы сиять у входа в логово летучих мышей-призраков, которое было немногими трещинами.

Пфф................................

Внезапно от трещин раздался звук летучей мыши, хлопающей крыльями, за которой сверху вниз нависла большая группа призрачных летучих мышей, избегающих света и идущих прямо в Нинг Тао.

Нин Тао не двигался, пока стоял, а просто слегка опустил капюшон Небесного Сокровища, прикрыв рот и подбородок как можно больше, затем поднял руку, чтобы заблокировать шею. В тот момент невозможно было сказать, сколько призрачных летучих мышей врезалось в него, рвало ртом и рвало когтями.

Острые зубы и когти летучих мышей-призраков все-таки не летающие мечи, но они должны быть летающими мечами, чтобы разорвать одеяния Небесных Сокровищ, и, поработав некоторое время, летучие мыши-призраки, вероятно, почувствовали, что не могут помочь этому злоумышленнику, и улетели обратно в свои гнезда.

Какие сокровища спрятаны в гнездах летучих мышей-призраков?

Любопытство в сердце Нин Тао становилось все сильнее и сильнее, и с одеяниями Тянь Бао в его теле, он был в порядке, даже если он был атакован летучими мышами-призраками только что, так что его мысли об изучении логова летучих мышей-призраков становились все сильнее и сильнее.

Ого!

Медицинская веревка пролетела прямо в сторону пещеры с одной стороны каменной стены, щелкнула, Нин Тао схватился за веревку, а затем, собравшись один раз, веревка привела его к каменной стене. Он устроился на каменной стене, затем вытащил укоренившуюся в стене веревку для сбора лекарств и бросил ее на более высокое место. Несколько маневров вниз, и он попал под одну из самых длинных и широких щелей в верхней части пещеры.

После фиксации своего тела, Нинг Тао зондирует Изысканный Тактический Лампочек в щели, и снежный луч светит в..........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0470: Летучая мышь**

Глава 0470 Король летучих мышей Призрак летучей мыши у входа в гнездо сбежал в панике под снежной балкой, и узкая скалистая щель также появилась в линии зрения Нинг Тао.

Нин Тао пытался забраться внутрь, но несколько попыток не увенчались успехом, и чем дальше внутри щели становилось все теснее, если он не мог раздавить себя, он просто не мог забраться внутрь.

Струна жутких криков внезапно прозвучала сверху, звук был похож на плач ребенка, острый и пронзительный, сопровождаемый мощным - демоническим Ци!

Нинг Тао внезапно понял что-то: "Может ли это быть Летучая мышь?"

Внезапно, большое количество зеленого сока, который был похож на пистолет-распылитель, светящийся из глубины щели, Нин Тао даже не прикоснулся к боку и учуял чрезвычайно сильный запах трупов, который заставил его захотеть блевать! Хотя его тело было защищено облачениями из Небесных Сокровищ, он не осмеливался быть беспечным, и как только его руки поддержали его, его тело выстрелило в обратную сторону сквозь трещины, подобно тому, как спортсмен-пилот погружался в бассейн со стометровой платформы для прыжков в воду.

Зеленый сок, за которым нормально шел дождь, не мог быть таким же быстрым, как снаряд для резервуара Нинг Тао.

Бряк!

Нинг Тао погрузился головой в ледяную реку земли.

Зеленый сок также разбился на вершине реки.

Нинг Тао, который быстро тонул, засиял тактическим фонариком и мгновенно испугался этого взгляда. Под эрозией этих зеленых соков, огромная река над его головой удивительно кипела, наполняясь водяным паром, и зрелище было похоже на кипящий котел!

Сердце Нинг Тао было поражено. Смогут ли ризницы Небесных Сокровищ противостоять такой ядовитой жидкости? Он не знал, но верил, что даже если бы он мог сопротивляться, пока на него наносили брызги, ему пришлось бы проливать кожу, не умирая!

Ветер - ветер - ветер - ветер

Мрачный звук ветра доносился сверху, хотя его и слышно было через реку, в глазах Нинг Тао на реке появилась огромная тень!

Эта тень...

Размах крыльев не менее 20 метров!

Нинг Тао был ошарашен, что это была за летучая мышь, это был просто птеродактиль!

Вскоре Нин Тао опустился на дно наземной реки, и луч тактического фонарика не смог проникнуть в протекающую реку, чтобы осветить сцену. Он хотел взобраться на скалу, которая составляла реку, но подумал и сдался. Там, наверху, он сталкивается не с кучкой летучих мышей-призраков, которые не имеют ничего общего с ним и их королем, он сталкивается с королем страны и королевской армии!

План по поиску сокровищ провалился.

На самом деле, думая об этом, это был также нормальный результат, что люди Черной Огневой Компании пришли, если бы Призрачные Летучие мыши были настолько хороши, чтобы справиться с ними, Николас Конти оставил бы это ему? Как мог король ямы Чэнь Пиндао поощрять его прийти в поисках сокровищ?

"Лучше вернуться позже, когда условия будут подходящими." Нин Тао сдался и ненадолго спустился вниз по реке, найдя водную пещеру, в которую он нырнул, а затем вернулся с прохода в водную пещеру на небо пещеры Чен Пингдао.

На этот раз он пошел прямо к Чену Пинг Дао.

В не очень большом дворе Чен Пингдао сидел рядом с каменным столом, за которым стоял чайник и две чашки.

Chen Pingdao также не смотрит на Ning Tao, с чайником, чтобы сделать чай, в то время как медленно шепчет: "Вы вернулись и не подойти, чтобы поздороваться, вы думаете, что вы Da Yu, чтобы править водой ах, три через дом и не войти"?

Нин Тао не хватило духу пошутить с ним, он подошел и сел напротив Чен Пинг Дао, но он все еще думал об этой огромной тени и ужасном яде в его сердце.

Чен Пингдао толкнул чашку чая перед Нин Тао: "Пошёл в ту пещеру"?

Нин Тао закончил чайную чашку и сделал глоток, прежде чем сказать: "Иди, все еще чуть не умер, счастлив?".

Чен Пингдао с неудовольствием посмотрел на Нин Тао: "Посмотрите, что вы говорите". Раньше я очень хотел, чтобы ты там умерла, но теперь я передумал и хочу, чтобы ты жила и управляла клиникой как следует..."

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Тогда я отполирую для тебя собаку".

Чен Пиндао подавился словами Нин Тао. Дело в том, что жизнь и смерть Нинг Тао не так важны для него, и ему не хватает собаки, которую Нинг Тао обещал подарить ему. Но если сказать ему в лицо, разве не искренне разоблачать его недостатки?

"Скажи честно, ты когда-нибудь видел Летучего Короля в той пещере?" Он спросил Чена Пиндао, доволен ли он своей жалобой, но, возможно, он сможет обмануть его снова.

Чен Пингдао покачал головой: "Нет, мне плевать на сокровища внутри, если я не пойду в эту пещеру, как я встречу Летучих мышей? На что это похоже?"

Нин Тао погрузил пальцы в немного чайного супа, затем нарисовал на каменном столе нечеткий контур, который выглядел как супер-большая летучая мышь, а также как птеродактиль. На самом деле он не знал, как эта штука выглядит, и в то время он не видел ее отчетливо под водой.

Чен Пингдао посмотрел на нее и случайно сказал: "Разве это не просто летучая мышь, не король ли летучих мышей-призраков все еще летучая мышь-призрак, в лучшем случае, она просто немного сильнее и больше".

"Чуть-чуть побольше?" Нин Тао горько смеялся: "Говорю тебе, эта штука брызнула на меня ядом, я нырнул в воду, чтобы избежать этого, потом посмотрел в воду, размах крыльев начинается на двадцати метрах, ты просто говоришь мне стать больше?"

Чен Пиндао широко открыл рот и даже не закрыл его на полпути.

Нин Тао наблюдал за реакцией Чена Пин Дао, думая, что этот парень действительно никогда не видел Летучих мышей раньше, и он не хотел больше говорить, меняя тему: "Кстати, где Рычащий Небесный Пес и Лиса Сяо Цзи?".

Чен Пиндао сказал: "Фокс Сяо Цзи спит, а Рычащий Небесный Пес тренируется, так что не стоит беспокоиться об этом".

Углы пасти Нинг Тао раскрыли намек на смех: "На самом деле, ты лучше меня в воспитании собак, Ворчущий Небесный Пес может получить твое руководство, вот его создание".

Чен Пингдао выглядел довольно самодовольно: "Верно, если даосист Тенгу не знает, как держать собаку, разве это не шутка? Оставьте рычащего Небесного Пса со мной, и будьте уверены, я закалю его в очень мощную культивационную собаку".

"Хорошо, тогда я пойду проверю Хима и пойду." Нинг Тао сказал.

"Подожди". Чен Пиндао звонил Нин Тао.

Нинг Тао посмотрел на него: "Что ты пытаешься сказать?"

Чен Пингдао взглянул на комнату, где спала Лис Сяо Цзи, его выражение лица было несколько странным, а также он понизил голос: "Кажется, она немного выросла".

Нинг Тао замер на месте. Фокс Сяо Цзи не в первый раз повзрослела, но, услышав эту новость, до сих пор удивляет его, она выросла с младенца до шести или семи лет, а теперь она снова повзрослела, разве это не больше десяти лет?

"Сколько ей... сколько ей лет?" Нинг Тао быстро успокоился и спросил. То, что причитается, всегда приходит, и от этого не спрячешься.

Чен Пингдао сказал: "Неужели ты не узнаешь, когда пойдешь посмотреть?"

Нин Тао пошел в комнату, где жил Фокс Сяо Цзи, и мягко толкнул дверь.

В комнате не было света, он был черным.

Нин Тао пробудил глаза к состоянию перископа, а предшествующее ему погодное поле Фокс Сяо Цзи мгновенно превратилось в фонарь, освещающий комнату белым цветом, как день. В его поле зрения, на простом деревянном каркасе кровати лежала двенадцати-трехлетняя девочка, все еще находившаяся в плесени лисы Сяо Цзи, но уже не та ребяченская девчонка.

Фокс Сяо Цзи открыла глаза и на мгновение посмотрела на Нин Тао, а затем снова закрыла их. Она казалась слишком сонной, или, возможно, это было причиной такого быстрого роста, и после того, как она обнаружила, что это Нин Тао и что нет никакой опасности, она вернулась к своему сну.

Нин Тао отступил, гладкой рукой закрыл дверь комнаты, а затем вернулся к каменному столу, где пил чай с Ченом Пингдао.

"Кто, черт возьми, эта маленькая лисичка?" Чен Пиндао уставился прямо на Нин Тао, похоже, наблюдая за его реакцией.

Нин Тао на мгновение замолчала, прежде чем сказать: "Ее личность особенная, знание об этом вызовет неприятности, если ты уверен, что хочешь знать, я тебе скажу".

Как только он услышал это, Чен Пиндао последовал за ним и помахал рукой: "Тогда не говори мне, просто притворись, что я ничего не спрашивал".

"Тогда я не скажу тебе, я вытащу ее отсюда, когда закончу снаружи." Нинг Тао сказал.

Чен Пингдао сказал: "Не говорите мне, что происходит снаружи, я не хочу это слышать".

Нин Тао не мог не улыбнуться с горечью: "Хорошо, тогда я спрашиваю тебя, с твоим опытом, когда Цин прогонит их?"

Чен Пиндао потер подбородок и на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Это не обязательно так, в зависимости от их индивидуальных талантов". Тогда, когда я прорвался в царство Эндтан, я взял трехмесячное отступление, вы знаете, мой природный талант, тысячелетний редкий гений, мое яйцо Внутреннего Дэна настолько велико".

Нин Тао думал о своем собственном баскетболе настолько большом, что внутренний дан, и задавался вопросом, какой будет реакция, чтобы сказать Чену Пингдао в это время, что это вещь будет?

Чен Пингдао продолжил: "Так что... по моему мнению, ваша женщина и этот боевой демон не смогут выбраться без полугода".

Нинг Тао был удивлен: "Больше шести месяцев?"

Чен Пиндао засмеялся: "Это все еще самая оптимистичная оценка, чем выше область, тем дольше будет отступление. В царстве Нирвана, или даже выше, это достаточно нормально, чтобы провести отступление в течение десятилетий или даже сотен лет".

Нинг Тао: ".........."

Он не мог не задаться вопросом, как бы он столкнулся с ситуацией, если бы у него и Цин Чжуй или Цзян Хао было несколько детей, а затем они had俢 в Нирвану и нуждались в отступлении, которое заняло бы несколько сотен лет, и он и их дети были старыми, но они не ушли из отступления.

Однако теперь он поверил в историю о том, что случилось с У Юэ. Во время правления династии Мин, она основала "Ming Shang Zong", чтобы быть присутствием над императором Мин и быть в состоянии заткнуть династию Мин. Во время правления династии Цин она снова основала секту Цин Шан, затем отступила, и династия Цин была снова потушена. Теперь казалось, что чем выше область возделывания культиватора, тем больше отступление действительно не может быть завершено за день или два.

"Ты вроде как продукт моего выкорчёвывания". Чен Пинг Дао добавил: "Ты уже должен быть в Поднебесной, есть ли у твоего внутреннего дана размер большого пальца". Сказав это, он вытянул большой палец правой руки, затем задушил указательным пальцем по большей части, оставив только половину большого пальца слева.

Только тогда Нин Тао собрал свои мысли, он протянул руки, подумал на мгновение и бросил еще один, наконец, возведение безымянного пальца, а затем ущипнул половину его, оставив только один палец безымянного пальца слева.

Чен Пинг Дао засмеялся: "Я так и знал, твой талант не так хорош, как мой, ты просто умён, как мозговая дыня, вот почему тебе удалось управлять клиникой до такой степени".

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Я, по крайней мере, учился в колледже".

Чен Пингдао сказал: "Да, это значит, что ты более культурный".

"Сколько бы времени мне понадобилось, если бы я был в отступлении?" Нин Тао спросил, намеренно держать низкий профиль, просто, чтобы не раздражать Чэнь Пиндао, который беспокоился, что Чэнь Пиндао будет раздражен, зная, что у него есть внутренний дан размером с баскетбольный мяч, а затем не помочь ему найти духовный материал, а не помочь ему заботиться о Fox Xiaoji и Цин в погоне за ними.

Чен Пингдао сказал: "Я только что сказал тебе, ты особенный случай, я не знаю, может быть, длинный, может быть, короткий, я думаю, что ты все еще далек от того, чтобы прорваться через королевство End Dao, так что не волнуйся об этом, делай все, что хочешь".

"Ну, до свидания". Нинг Тао сказал и ушел.

Он сознательно прошел мимо леса, где закрылся Цзян Хао, но в таком состоянии деревья и земля замерзли в широкой полосе льда, и прохлада была страшной. Он не осмелился войти и потревожить Цзян Хао, и ушёл тихо, его сердце тоже тайно размышляло: "Чэнь Пин Дао сказал, что это нормально, но Цзян Хао и другие использовали "Поиск предков" Дана, возможно, это не заняло столько времени? Если это действительно займет столько времени, мне придется подумать о том, чтобы дать возможность рыбакам из Деревни Демонов........................................."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0471 Глава Рыбный демонический набор**

0471 Глава Рыба демона Recruits Gunde ночь была уже солнечной и рано утром, когда он вернулся в Северную столицу.

Нин Тао сначала пошел в банк и снял 199 000 наличных, затем еще несколько раз промахнулся по банкомату, и с запасом наличных дома была собрана общая сумма в один миллион. Он собирался взять миллион за раз, но банковская дама сказала ему, что ему нужно записаться на прием за день вперед, и ему не повезло.

Банки также уязвимы и не могут усложнять жизнь другим людям.

Было почти полдень, когда Нин Тао вошёл в удобную дверь в деревню демонов с большим мешком денег и несколькими мешками конопли из торгового центра.

Эта удобная дверь открылась в комнате девушки из семьи Бенг Софт Тянь Инь.

Когда Нин Тао собрал несколько мешков марихуаны и вышел из двери в удобное положение, он с одного взгляда увидел, что человеку нездоровится.

Девушка Бенга все еще спала, только немного грубого белья на ее теле, дразнящий пейзаж наполовину подвержен воздуху, смутно и соблазнительно.

Но который час, а она еще может так хорошо спать?

Дверь удобства исчезла.

Девушка клана Бенг, Мягкий Небесный Голос, однако, все еще лежала на простой кровати, не только не открывала глаза, но и издавала серию двусмысленных ропотных звуков: "О йо-йо, хорошая прохладная вода... Я хочу принять здесь ванну, тебе нельзя подглядывать....".

У Нин Тао в голове был вопросительный знак, с кем она купалась во сне?

Внезапно из маленького небесного голоса появился другой голос: "Господи, у тебя на ногах столько всего". Мао Мао ах..........."

"Пффф!" Нинг Тао не мог удержаться, когда у него было много проблем с ногами. Волосатый?

Мягкий Небесный Голос яростно открыл ей глаза и схватил подушку одной рукой. Но увидев, что это была Нинг Тао, она снова опустила подушку, протянула руку и похлопала заносчивую грудь, голос был мягким: "Ой, напугал меня до смерти, милорд... когда же ты пришел?".

На этой ноте бдительности не будет преуменьшением сказать, что ее боевое мастерство - отбросы.

"Это, я просто пришла и принесла вам кое-что". О да, я также принес тебе подарок, посмотрим, понравится ли тебе." В конце концов, у Нинга Тао отняли зрение у Мягкого Небесного Голоса, он открыл мешок, вытащил подарочную коробку, которая была помещена на верхнюю часть, и передал ее Мягкому Небесному Голосу.

"Что это?" Мягкий Небесный Голос выглядел довольным.

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "Неужели ты не узнаешь, открыв его?"

Мягкий Тянь открыл подарочную коробку, а внутри был женский костюм, а также белая рубашка и пара черных каблуков и смартфон. Она не могла дождаться, когда схватит телефон в руки и воскликнула: "Да, телефон! Я давно хотел мобильный телефон, не могу поверить... ты даришь мне такой драгоценный подарок!"

Увидев ее счастливой, Нинг Тао тоже улыбнулась: "Это сработает?"

Мягкий Небесный Голос кивнул и улыбнулся, как цветок: "Два года назад у меня был мобильный телефон, но он упал в воду, а потом у меня кончились деньги на его покупку".

Нин Тао в шутку сказал: "Ты производишь такую большую жемчужину в месяц, ты можешь просто взять ее и продать за мобильный телефон, так?"

Мягкий Небесный Голос внезапно спрыгнул с кровати, подошел к уху Нин Тао и прошептал: "Это все было принято Бао Чжимэй, чтобы натереть порошок на ее лице".

Нинг Тао: ".........."

"Милорд, вы не должны говорить Бао Чжимэй, что её человек очень мелочен, она наденет на меня маленькие туфли". Мягкий Sky Voice сказал.

Нин Тао кивнул, его голова также была слегка в сторону, в основном мягкий Тянь Инь говорил ему в ухо, горячее дыхание, которое выходило из ее рта, трепетало в его уши и улитку, ощущение горячего щекота делало его очень чувствительным и смущенным.

Но Мягкий Тингин не мог видеть, о чем думала Нин Тао, и она тепло смотрела на него: "Господи, как я могу отплатить вам за то, что вы подарили мне такой драгоценный подарок?".

"Это........" последовало за Нин Тао, "Как ты справился с тем, что я просил тебя сделать в прошлый раз? Лучшая награда, которую ты можешь дать мне за то, что я все сделал".

Мягкая Тингин только потом вспомнила кое-что, она пошла к постели, прочувствовала из-под простыни школьную тетрадь, затем передала ее Нин Тао: "Милорд, это информация всех рыбных людей, какой демон, что я могу ясно расследовать, записанная в этой тетради".

Нин Тао открыл свою рабочую тетрадь, и на первой странице был профиль Ян Шэна.

Мягкий Небесный Голос написал на бумаге: ян пел, вождь деревни, сущность акулы, хорошо кусает вещи, большая сила, отлично борется.

Бао Чжимэй: Абалонная сперма, хорош в макияже, симпатичный, соблазняет мужчин, изменяет.

Нинг Тао не мог не улыбнуться, такое описание было довольно точным, его можно было увидеть с первого взгляда.

Третий - мягкий небесный звук: эссенция моллюска, хорошо производит жемчуг, хорошо танцует, поёт, каллиграфия, готовит, складывает одеяло... складывает тело... очищает воду от примесей... сохраняет воду......

О себе она написала почти целую пьесу.

Нинг Тао посмотрел на Мягкий Небесный Голос: "Ты все еще можешь очистить воду"?

Мягкий Небесный Голос серьезно кивнул: "Точно, я могу очистить ил от воды и превратить минералы в иле в жемчуг".

"А что такое способность держать воду?" Очистить воду, может понять ее как человека-образный очиститель воды, может хранить воду является то, что способность, Нин Тао затем запутался, также любопытно.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Такой демон, как я, который не может сражаться, небеса дали мне врожденное заклинание, у меня есть врожденная жемчужина, которая может поглощать свет, светиться, поглощать воду, хранить воду, а затем брызгать водой". Если бы я провел некоторое время в реке или океане, то мог бы выплюнуть для тебя бассейн в пустыне. Если бы это было ночью, я бы мог зажечь тебя для ванны".

Нинг Тао: ".........."

Есть тысяча странных людей и тысяча странных демонов. Естественный человек должен преподнести этому человеку дар, высокий или низкий, и он должен измениться, и поэтому некоторые должны стать певцами, а некоторые - плотниками или еще кем-нибудь. То же самое было верно и для демонов, естественные прирожденные демоны обязаны были обладать природными способностями, даже если бы это была сестра Бенг клана, она не могла сражаться, но могла хранить воду, это была такая причина.

Разве такая способность бесполезна?

Зависит от того, как ее используют, например, затопить место, например, вражеский лагерь, или важное машинное помещение, или что-то в этом роде, тогда она потрясающая.

"Милорд, вы хотите, чтобы я устроил для вас шоу?" Мягкий Тяньинь прыгнул вперед, казалось бы, желая доказать Нин Тао свою способность хранить и распылять воду.

Нинг Тао был любопытен: "Как ты распыляешь воду?"

Мягкие щёки Тянь Иня немного покраснели, и она не была уверена, держит ли она воду или что делает, влага во всей комнате сразу же загустела, а ещё кошка подняла и схватила смятый пояс.......

Нин Тао вдруг что-то придумал и в панике сказал: "Нет, нет, телефон боится воды, просто не выступай, я знаю, что ты хорош".

Как только он услышал, что телефон испугался воды, влага в доме восстановилась в теле мягкого Тяньцзиня, а затем не смог поговорить с Нин Тао, и пошел посмотреть, не поврежден ли телефон.

Нинг Тао перевернулся на четвертый.

Манзури: Угорь Эльф, который производит электричество, и Электрик Демонской Деревни, который посылает все электричество в Демонской Деревне. В последнее время изучал техники взлома, но не мог позволить себе учебные материалы.

Нин Тао двинулся в своем сердце и тайно сказал: "Это Угорь Сущность Человека Предковая Сила неплохо, она может вырабатывать электричество, это считается очень мощной природной способностью. Было бы еще лучше, если бы они действительно смогли превратиться в хакеров".

Манзури, имя Нинг Тао помнит.

Нинг Тао перевернулся на пятую.

Глава Тысяча Ютсу: Дух осьминога, который извергает чернильный туман, загрязняет воздух и море и создает хаос. У демонического тела восемь когтей, что делает его непобедимым. Может взбираться по скалам и лестницам и очень быстро.

Это было неплохо, Нин Тао также запомнил имя Чжан Цяньцзюцзы.

Нинг Тао перевернулся на шестую.

Королевский бустер: Сперматозоид морской черепахи, хорошо скрывающийся, однажды лежал на дне моря до марта, только для того, чтобы поймать маленькую серебряную рыбку, чтобы положить в его аквариум, в результате чего все остальные рыбы в аквариуме были умирают с голоду. Он также хорошо переносил гири, однажды везя обратно полноприводный седан, который оказался ломаной машиной.

Большая сила была также полезна для большой силы, и Нин Тао также вспомнил имя Ван Лао Бу.

Прочитав всю книгу, Нин Тао имел подробное и всеобъемлющее представление о рыбах-демонах в деревне демонов, и только эти рыбы-демоны, имена которых он запомнил, могли быть использованы для него. Но этого было достаточно, если бы он смог заставить этих нескольких рыбных демонов следовать за ним, его маленькая группа снова стала бы намного сильнее.

После просмотра информации в рабочей книге Нин Тао сказал: "Тянь Инь, я оставлю эту книгу, пойду найду Ян Шэна, а ты примерь этот костюм, чтобы посмотреть, подходит ли он".

Мягкий Небесный Голос посмотрел на Нинг Тао глазами бабы: "Милорд, я... полезен?"

Нин Тао улыбнулся: "Конечно, ты полезен, сначала примерь одежду, в моей клинике не хватает стойки регистрации, секретарши или еще чего-нибудь, у тебя хороший почерк и хороший имидж, это ты".

"Спасибо, милорд!" Мягкий Небесный Голос глубоко поклонился Нин Тао, воротник слегка провисает.

Нинг Тао нервно вытащила несколько пакетов марихуаны из своего дома.

До того, как деревянное здание Ян Шэна было достигнуто, рыбные демоны деревни демонов собрались вокруг, и один лорд за другим кричал в коротких очередях. Затем пришли Ян Шэн и Бао Чжимэй, книга формальных реверансов, называемая повелителем, но глаза были устремлены на мешки, которые Нин Тао тащил.

Нин Тао сказал: "Я пришел, чтобы выполнить свое обещание на этот раз, я сказал, что буду давать один миллион Деревне Демонов каждый месяц, все в мешках". К тому же, я купил всем маленький подарок, бери, что хочешь".

Как только эти слова были произнесены, десятки рыбаков в мгновение ока ворвались и схватили все подарки, которые Нинг Тао принес с собой.

Ян Шенг заревела: "Опустите все! Черт возьми, вы, ребята, пытаетесь взбунтоваться?"

Большая группа рыбных демонов смотрит на Нин Тао, хотят положить и не смеют сердцем, не ставят и боятся Ян Шенг бить их, один замороженный там не знают, как быть хорошим.

Нинг Тао сказал: "Я сказал, бери, что тебе нравится, и перестань ругать их".

Янг Шенг только тогда сдалась, но все равно гневно ругалась: "Проваливай!"

Нин Тао нахмурился немного, немного неуютно в сердце, он смог увидеть, хотя Ян Шэн был готов подчиниться ему, но в его костях он все еще считал себя царем земли здесь, ездить на голову группы рыбных людей, как благословение. Но и по природе, кто может ожидать, что акула будет равна осьминогу или морской черепахе?

Первое, что я сказал: "Я хочу взять несколько человек, чтобы увидеть мир на этот раз, и я хочу, чтобы люди, чьи имена есть в списке, пошли со мной, без проблем?

Большая группа рыбных демонов, которые были готовы оставить все остановились на своих путях снова.

В этот момент Бао Чжимэй случайно открыла мешок с деньгами и взволнованно сжимала глаза на Ян Шэн.

Ян Шэн также видел стопку совершенно новых банкнот, где есть какие-либо проблемы, после чего, "Нет проблем, конечно, милорд, вы можете взять того, кого вы видите".

Глаза Нин Тао пронзили лицо демона-одиночки и стали называть имена: "Мандзури, Чжан Цяньцзюцзы, Ван Лао Бу".

Три рыбных демона пришли в Нинг Тао, со средним ростом более одного метра девять, бронзовой кожей, красивым лицом, стандартной фигурой русалки, и живыми тремя мужскими моделями.

Только после того, как эти три человека объявили свои имена, Нинг Тао познакомился с ними и вспомнил их соответствующие характеристики.

Кожа мандзури была покрыта синими полосками молнии, похожими на татуировки, но это не так.

Кроме того, в нижней части гофровки есть три набора закрытых отверстий, которые должны быть "проходами" остальных шести рук.

Очевидно, что телосложение Ван Лао Ба было сильнее, чем у Мандзури и Чжана Лао Цяня, с мозолями на руках и черепашьими линиями спины смутно видны на его спине, но самой очевидной особенностью было то, что он был лысым.

Ян Шенг, которая считала деньги, спросила: "Это все три?"

Нинг Тао сказал: "Есть также мягкие небесные ноты".

"Давай, давай". Мягкий небесный голос пришел.

Большая группа рыбных демонов глаза собрались вместе, в этом направлении, девушка семьи Бенг верхней длинными рукавами маленький костюм, нижняя западная короткая юбка, на ногах, одетые в пару черных высоких каблуках, живут в рабочем месте OL девушка, где до сих пор то, что Бенг Цзин ах.

К сожалению, не пробежав несколько шагов, Мягкий Небесный Голос споткнулся и упал на пляж.............

Высокие каблуки доставляют неприятности.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0472.**

0472 ГЛАВА 478 Гора Удан всегда имела репутацию горы бессмертия, а также исторически известного священного места даосизма, которое еще более звучит в мире возделывания и восхождения. Говорят, что многие практикующие врачи в период отмены грабежей указывали гору Удан в качестве предпочтительного места для прекращения грабежей, чтобы окунуться в бессмертную ауру горы Удан и увеличить свои шансы на успех.

Конечно, некоторые даосцы преуспевают, а некоторые даосцы терпят неудачу. Успешных уже не отследить, поэтому они идут в Бессмертное царство, чтобы жить счастливо. Те, которые не справятся, будут вычищены, даже кости не останутся, а со временем даже имена забудутся. Чжан Санфэн, основатель секты Удан, является одним из них, а также одним из немногих гениев после Древнего периода Лин, который сумел достичь царства и успешно пережить это бедствие. Теперь его поклоняются как богу его потомки, и благовония его процветают.

Легенда гласит, что Чжан Санфэн взмыл ввысь на парящей скале.

"Парящие скалы... здесь!" В номере отеля в Ши Янь Сити Мягкий Небесный Голос указал на карту на ее телефоне и с восторгом сказал: "Я нашел Парящую Скалу".

Три модели-мужчины, Чжан Цяньцзюцзы, Манзули и Ван Старая Восьмерка, подошли к "Мягкому Небесному Голосу" и посмотрели на экран телефона.

"Ничего страшного, просто холм". Чжан Цяньцзюй сказал, а затем добавил: "Все еще много деревьев".

Манзури отступил и посмотрел на Нин Тао, сидящего на диване: "Господи, не завтра тот день, когда состоится запуск эликсира, в любом случае, время еще рано, как насчет того, чтобы вывести нас на улицу, чтобы побродить, я посмотрю, смогу ли я купить книгу, чтобы научиться технике взлома".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "У тебя есть с собой деньги?"

Мандзури неловко улыбнулся: "Нет... Милорд, давайте одолжим немного, вернемся, и я попрошу у деревенского старосты мою военную зарплату и заплачу вам".

Нин Тао открыл маленький сундук с лекарствами и вытащил из него четыре пачки купюр, затем положил их на чайный столик: "Ты один, подойди и возьми один, а потом иди на улицу и купи все, что захочешь".

Застежка-молния - это десять тысяч, четыре рыбных демона, где повидали столько денег, на какое-то время замерзли там и не посмели подойти, чтобы взять.

Нинг Тао засмеялся: "Что вы там делаете, ребята, замерзли, подойдите и возьмите это, я выведу вас на улицу, трудно не хотеть, чтобы у вас был шампур, я все равно должен за вас заплатить, верно?"

Только тогда четыре рыбных демона пришли и забрали деньги.

Ван Лао Ба медленно сказал: "Господин, я... верну тебя... как только получу военную плату из деревни".

Сперма черепахи - это не шрам, а медленная по своей природе, даже когда речь идет о разговоре, поэтому создается впечатление, что шрам немного шрамовый.

Нинг Тао сказал: "Разве я не говорил, что это мои карманные деньги для вас, ребята, вы не должны их возвращать. Кроме того, не ждите, что Ян Шэн даст вам военные деньги, Бао Чжимэй обязательно найдет способ договориться о нескольких именах, чтобы проглотить деньги, вы не получите деньги".

В глазах Мандзури вспыхнул яростный свет, и в его руке появился фыркающий электрический взрыв: "Он осмеливается! Если он не даст мне денег..."

Ван Лао Бу посмотрел на него и медленно сказал: "Ты можешь....... побить его?"

Манзули сдулся, но его рот был все еще сильным: "Я отключу электричество в деревне!"

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Нет нужды просить у него денег, в будущем, если ты пойдешь за мной, деньги и эликсир будут твоими".

Четыре рыбных демона радостно благодарили друг друга, особенно Мягкий Тянь Инь, сказочное лицо, улыбнувшееся, как цветущая лилия.

В наши дни, тот, кто все еще верит в харизму, является боссом, когда дело доходит до денег. Никаких денег, ничего хорошего? Странно, что у тебя есть с кем тусоваться.

Нин Тао взял четырех рыбных демонов и вышел из отеля, где зарегистрировался, затем отправился за покупками в торговый центр. Четыре рыбных демона слишком долго бедны, с 10 000 карманных денег в карманах, не осмеливаются тратить, или Нин Тао постоянно просветляется, это только медленно отпустить руки и ноги, купить любимые закуски и вещи.

Прогулка длилась полдня, и становилось темно.

"Я так голоден, милорд, давайте вернемся и я приготовлю для вас". Мягкий Sky Voice сказал.

Нин Тао с улыбкой сказал: "Что ты готовишь в отеле? Вы видели кастрюли и сковородки?"

Мягкая Тянь Инь покачала головой, это был только первый раз, когда она остановилась в отеле.

Нин Тао сказал: "В отеле не разрешается готовить, давай просто поедим на улице, я угощу тебя, что ты хочешь поесть"?

Чжан Цяньцзюцзы мудро сказал: "Мы будем есть все, что ест мой господин".

Нин Тао Си, оглянувшись вокруг, увидел ресторан в Сычуане и сказал: "Тогда я отведу тебя на сычуаньскую еду, она немного пряная, немного конопляная, но очень ароматная и вкусная".

Мягкий Небесный Голос сказал мягким, сладким голосом: "Что бы ни ел мой господин, мы будем есть".

В это время несколько молодых людей просто случайно прошли мимо Ning Tao пять, возможно, стимулируется мягкий Небесный голос сексуальный и красивый внешний вид, и тестостерон всплеск, желая привлечь внимание мягкий Небесный голос. Один из юношей, который был в очках и выглядел изящно, сказал: "Милорд?". Этот брат, ты Лю Бэй или Цао Цао?"

Мягкий Тингин посмотрел на Нинга Тао и назвал его Господом, а Свен Человек в очках также посмотрел на Нинга Тао и сказал это.

Нинг Тао нахмурился, когда подхватил сарказм в словах.

"Мой друг говорил с тобой, ты меня не слышал?" Другая молодёжь переплелась с агрессией.

Нинг Тао в тусклом состоянии сказал: "Какое это имеет отношение к тебе?"

Человек из Свен-Очков скрутил голову и посмотрел на Нинг Тао, холодно ухмыляясь: "Вы, дураки, наверное, аутсайдеры, да? Что ты ел, что сделало тебя достаточно храбрым, чтобы быть высокомерным здесь?"

Мягкий Небесный Ци сказал: "Чего вы хотите? Мы же не шутим с вами, ребята, не могли бы вы перестать?"

Демон, который не мог сражаться, не имел полупустую величественную ауру на своем теле.

Пара глаз модно одетых молодых людей посмотрели на грудь Мягкого Тянь Иня и улыбчиво сказали: "Эта молодая леди, глядя на то, как вы прекрасны, я действительно не могу вынести, чтобы увидеть, как вас обманывают". В этом мире много подонков, которые лгут таким красивым женщинам, как ты. Посмотрите на этих четверых вокруг, они не могут позволить себе даже пуховую куртку зимой, что веселого в игре с ними? Особенно, когда ты зовешь лорда, они все носят сумки с капельницей, что это за призрак, который несет маленький деревянный кейс? Я думаю, это свинья, да?"

Свен Человек в очках добавил: "Красавица, я вижу, ты тоже не хочешь идти с ними, пойдем с нами, мы отвезем тебя в караоке, у нас есть хорошая еда для тебя".

Это отвратительно.

Несколько молодых людей жестоко посмеялись.

Нин Тао тоже смеялся, эти люди приглашали прохожих без всякой причины, приставали к женщинам и угнетали хороших людей, хотя они были хорошо одеты, но они определенно не были хорошими людьми. В этот момент ему не нужно было пробуждать телескопическое состояние глаза, чтобы увидеть, есть ли какое-то присутствие зла qi на этих людях, чтобы быть в состоянии сказать.

"Мне плевать, что хорошо! Вы, ребята, идите, я не хочу с вами разговаривать!" Мягкий Небесный Голос чист, как жемчужина, как можно понять такой грязный язык, но даже при этом они в ярости.

Нин Тао потянул за собой Мягкого Тяньиня: "Тяньинь, не разговаривай с ними, эти люди грязные, оставь это мне".

"Хмм." Мягкий Небесный Голос откликнулся, решительно перестал говорить.

"Черт, кого ты называешь грязным?" Свен Человек в очках протянул руку и немного толкнул Нинг Тао.

Нин Тао внезапно размахивал рукой и шлепнул ее, щелкнув хрустящим звуком, из рта человека в очках Свена вырвалось несколько зубов, и человек упал на землю с громкой аварией.

"Не смей..." Модно одетый юноша подернул кулак за щеку Нинг Тао.

Мандзури протянул руку и схватил кулак модного мужчины, и больше не было движения, и тело модного мужчины вздрогнуло, его изначально жирные волосы стояли один за другим, все еще курящие зеленые волосы.

Еще более странным было то, что при движении Мандзури вокруг него погасло несколько уличных фонарей, и все погасло, а на небе не было луны.

Мандзури отпустил руку, и модный мужчина упал в мягкую слизь, вспениваясь во рту и конвульсируя телом.

Остальные двое взглянули на ситуацию, вытянули ноги и побежали.

Одним взмахом рук, две руки внезапно удлинились, и два кулака жестоко взорвались в спины двух юношей, которые пытались бежать. Прозвучали два приглушенных звука, и два молодых человека выплюнули по одному рту, полному крови и воды, упав сильно на землю.

В этот момент Нинг Тао придумал персонажа аниме, Соломенную Шляпу Луффи. Хотя рука Чжана Цяньцзюцзы и не была так преувеличена, как у Лу Фэя в аниме, она все-таки протянулась как минимум в два раза, попав в бегущую мишень, и была чрезвычайно быстрой, создавая впечатление, что резинка подпрыгивает.

На самом деле, если бы не возможность увидеть этих новых прихвостней собственными глазами, Нинг Тао выбил бы несколько маленьких якудза с помощью кошачьего удара когтями. Эти пропитанные тестостероном, головокружительные маленькие панк-головы пришли в поисках неприятностей, как раз вовремя, чтобы парочка новых парней выпендривались. Теперь, кроме Старой Восьмерки Вана, которая не ударила, и Чжан Цяньцзюцзы и Мандзури ударили, каждый со своими уникальными способностями.

"Ты... ударил обоих, я... ударил кого? За ............ очки!" Ван Старый Бастер всегда был медленным ударом, он собирался ударить по одному, но прежде чем он смог ударить, Чжан Цяньцзюй ударил по оставшимся двум.

Чжан Цяньцзюэ расправил руки: "Ты всегда такой медленный, поэтому винишь меня?"

"Я все еще собираюсь... ударить по нему." Ван Лао Бу говорил медленно и реагировал медленно, но когда он выстрелил, он совсем не был медленным. Прежде чем его слова были услышаны, он вдруг сделал быстрый шаг и взорвал кулак в спину первого человека со Свеном Очки, который вызвал неприятности.

Нинг Тао внезапно что-то понял и поспешно пнул в маленький животик человека из Sven Glasses.

Бряк!

Человек из Sven Glasses взлетел с земли, и он потерял сознание, еще находясь в воздухе.

Бряк!

Кулак Ван Лао Бу ворвался в асфальтовое покрытие, грунт трясся мгновенно, на асфальтовом покрытии появилась воронка, а вокруг воронки образовалась даже квадратная площадь размером в фут или около того!

Это причина, почему Нин Тао пнул человека с очками Свен, это не преступление этих молодых людей до смерти, не говоря уже о сочувствии к этим молодым людям, но это улица, Ван Лао восемь этот удар вниз люди определенно умрут, что беспорядок не хорошо, чтобы убрать.

Внезапно загорелся уличный свет.

"Смотрите, там драка!" Кто-то внезапно воскликнул.

Больше людей толпилось вокруг.

Нинг Тао сказал: "Пойдем, вернемся и закажем еду". С этим он повернулся и начал бежать.

Четыре рыбных демона последовали за Нин Тао и исчезли в ночи.

Наверху, в одном из жильцов здания, на краю крыши стоял тощий дикий кот, уставившийся прямо в сторону Нинг Тао, и четыре рыбных демона ушли.

Мяу...............

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0473 Глава 0473 Жемчужина истинной жизни**

0473 Глава Жемчужина Жизни Несколько человек собрались вокруг чайного столика, чтобы поесть на вынос, комната - всего лишь табуретка, четыре рыбных демона сидят на полу, Нин Тао также не сделал ничего особенного, чтобы сидеть на той табуретке, также сидя на полу с несколькими рыбными демонами, чтобы поесть на вынос.

Взятие на вынос, конечно, не считалось чем-то высококлассным, но несколько рыбных демонов хорошо поели.

Нин Тао ел меньше и говорил больше: "В будущем будьте осторожны с простыми людьми и не убивайте людей". Старина Хачи, тот удар, который ты нанес раньше, был опасен, если ты ударишь этого человека, ты точно кого-нибудь убьешь".

Ван Лао Бай неловко улыбнулся и кивнул, не забыв при этом засунуть кусок ребер ему в рот.

Нин Тао продолжил: "Кроме того, вы следуйте за мной, мне нужно кое-что прояснить вам. Я исцеляю больных и спасаю людей, а также наказываю зло и пропагандирую добро. Небесная клиника, из которой Я взял тебя, когда пришел, она представляет собой небесный путь, и если ты делаешь зло, то она будет подавлять тебя, чтобы ты мог делать добро, но не зло".

Из Бейду в Шиян, Нин Тао, конечно, не может взять этих рыб демонов в самолет, они даже никогда не видели, как выглядят их удостоверения личности, так что они могут взять только удобные двери клиники Тяньвай. Он оставил несколько кровавых замков на полке Божественного Дракона, и эти кровавые замки на самом деле находились в пределах Северной Озерной провинции, а гора Удан также находилась в пределах Северной Озерной провинции, так что удобный доступ в клинику был намного быстрее, чем сидеть.

Конечно же, Нинг Тао вывел несколько рыбных демонов к удобной двери клиники за пределами неба с другой целью, а именно, чтобы посмотреть, не подавила ли их клиника, а результата нет. Когда он забрал четверых рыбок демонов внутрь, люди на Добром и Злом Триподе не смотрели ни в лицо гневу, ни в улыбку.

Этот результат неудивительен, рыбные демоны в демонической деревне живут почти изолированной от мира жизнью, которая также находится вдали от мирового загрязнения, а также недоступна для всевозможных искушений. Даже если они хотят совершить зло, у них нет целей, чтобы совершить зло, в деревне есть только несколько рыбных демонов, они все вместе каждый день, кому будет нанесен вред?

Чжан Цяньма спросил: "Милорд, а если кто-нибудь издевается над нами?".

Нин Тао сказал: "Тогда не будь вежлив, борись, когда надо, и убивай, когда надо".

Маньчжоу Ли засмеялся и сказал: "Ничего страшного, мы будем следовать за Господом в наказании за зло и пропаганде добра, и будем сражаться, когда должны, и убивать, когда должны".

Ван Лао Бяо медленно сказал: "Господь позволил сражаться... просто сражаться... Господь позволил убивать... просто убивать".

Мягкий Небесный Голос вздохнул с несколько подавленным взглядом: "Жаль, что я не могу бороться, я так бесполезен".

Чжан Цяньцзюцзы сказал: "Ты сложил одеяло для Господа, ты хорошо сложил одеяло".

Мягкие щёки Тянь Иня слегка покраснели, но она не опровергла.

Нин Тао не потерпел ее смущения и сказал ей: "У каждого своя ценность, как и у тебя". Не будь самонадеянным, говорю тебе, только одна нефритовая жемчужина в месяц от тебя будет мне очень полезна".

Одна только нефритовая жемчужина была одним из духовных материалов, использованных для создания "Поиска предков" Дана, поэтому если бы Нинг Тао отправилась в рыбацкую деревню вербовать солдат, ей пришлось бы вербовать только одного.

Только тогда Мягкий Небесный Инь открыл намек на улыбку, когда она зажарила жареную во фритюре рыбу из источника Дорик в чашу Нин Тао: "Милорд, вы ешьте рыбу".

Нин Тао засмеялся и собирался съесть эту мульти-весеннюю рыбу, когда его телефон вдруг вспомнил о звонке. Он вытащил телефон и посмотрел на него, затем вычеркнул кнопку ответа.

Голос Танг Цзисянь подошел к телефону: "Где ты сейчас?"

Нинг Тао сказал: "Норт Лейк Рок Сити, могу я вам помочь?"

Голос Тан Цзисяня: "Я знал, что вы пойдете на запуск "Нового Дана" Кошки Бессмертного Духа, я звонил, чтобы сказать вам, что Мастер Факон сказал, что ваши переговоры с У Юэ также происходят на скале Вознесения горы Удан, он имел в виду, что будет много даосов, которые придут завтра, как раз вовремя, чтобы быть свидетелем. Время, кстати, завтра вечером, после запуска одиночного крыла "Нового Дэна"."

"Хорошо, тогда завтра, пока."

"Ты подожди........."

"Тебе еще что-нибудь нужно?"

"Рубашка Су и Мэн Бо связывались с тобой?" Тан Цзисянь спросил.

Нинг Тао сказал: "Нет, почему ты так торопишься?"

"Неважно, я просто спрашиваю, ну, тогда все, до завтра." Танг Цзисянь со стороны повесил трубку.

Нинг Тао впал в глубокое раздумье.

На самом деле, Мастер Факонг назначил эти переговоры на скале Вознесения горы Удан, и он догадался об этом, так что он совсем не удивился. Но что он не мог понять, так это то, что Дух Кошки Бессмертной, очевидно, была личность У Юэ, а Дух Кошки Бессмертной, который заставил Цзян Хао стать новым демоном, скорее всего, был сделан Дух Кошки Бессмертной с одним крылом. Это единственное крыло сначала придумало, что-что-бы-вы-отпускать New Dan, а затем был Fa Air Master, который выбрал то же время и обращение, что и вечеринка запуска New Dan для своих переговоров с У Юэ, эта цепочка людей и вещей, сосредоточенных на одной точке вспыхнула, не зная, почему всегда было немного невысказанного неустойчивого чувства в его голове.

"Милорд, у вас что-то на уме?" Мягкий голос Тяньинь, глаза Ву Юйи были наполнены заботой.

Только тогда Нин Тао собрался с мыслями: "Все в порядке, просто ешь, после еды возвращайся домой и отдохни, у тебя есть дела на завтра".

"Милорд, я сыт по горло, я сначала вернусь в дом." Чжан Цяньцзюцзы встал, чтобы попрощаться.

Ман Зули и Ван Лао Бу также вставали и один за другим покидали комнату Нин Тао.

Мягкая Жестянка, однако, еще не ушла, и она начала собирать на чайном столике коробки с фастфудом и одноразовые палочки для еды.

Нин Тао сказал: "Нет необходимости убираться, мы остановились всего на одну ночь, а завтра приедет уборщица отеля и уберёт комнату".

Мягкий голос Тянь Иня был мягким и сладким: "Господин мой, это комната, в которой вы остановились, она такая грязная и грязная, что запах этого остатка супа повлияет на ваш сон".

Нинг Тао засмеялась и не потрудилась убедить ее, чтобы она могла собрать вещи, если захочет.

Мягкий Тянь Инь быстро убрал грязный кофейный столик, а остальные коробки с едой и всякой всячиной были выброшены ею в мусорку. Оставшийся суп пах неприятным запахом в мусоре, но это явно не было проблемой для женщины, которая могла бы убрать за собой. Она подняла пару рук, укоренившихся в лотосе, сжала скрипку в одной руке и промямлила что-то во рту.

Любопытный в сердце Нин Тао спросил: "Тянь Инь, что ты делаешь?".

Внезапно из тела Мягкого Тянь Иня высвободился зеленый и туманный туман воды, и вся комната была заполнена легким ароматом, который был похож на аромат, излучаемый орхидеей в пустой долине после дождя, давая ощущение освежения и даже ощущение покоя.

В прошлом, старые монахи больше всего заботились об окружающей среде, есть много табу, таких как лук и чеснок или другие острые продукты питания также определяется как "мясо и рыба", то есть не едят. О том, что между мужчинами и женщинами, что также не делается, говорят, теряются. Сентиментальная сущность разрушает сердце Дао и так далее, поэтому жизнь безвкусна.

Сегодня большинство практикующих секуляризируют, дрочат и пьют пиво, едят все, что хотят, стесняются друг друга, наслаждаются миром цветов так же, как и обычные люди, потакают всевозможным страстям и живут маленькой жизнью с хорошим вкусом.

В этом нет ничего плохого, потому что тот, кто выживет, рано или поздно умрет, и вместо того, чтобы жить в нищете и скуке, лучше наслаждаться миром и радостями жизни.

Нинг Тао был таким же, в его костях не существовало понятия кантонского, он всегда ел все, что хотел и делал все, что хотел. Но теперь Мягкий Небесный Голос пробудил в нем тоску по древним практикам of俢, встретить восход солнца на вершине горы, поразмышлять у озера под луной, почувствовать какие-то невыразимые вещи и истины в этом мире.

Это странное чувство вызвано только одним человеком, мягким небесным голосом. То, что было освобождено от ее мягкой, бескостной силы тела на самом деле не освежитель воздуха, он только сделал комнату пахнет хорошо, зеленый, мутный водяной туман, который она выпустила была также власть, чтобы очистить сердце!

"Милорд, я пойду и накрою тебя одеялом." Мягкий голос неба подошел к кровати.

И только когда она заговорила, Нинг Тао вспомнил о чудесном ощущении сумеречной игры на барабанах, озеру на вершине горы, и он с улыбкой сказал: "Что значит, ты только что использовал?".

Мягкий Железик улыбнулся в ответ: "Это очищающая сила моей родной жемчужины, я говорил тебе, милорд, что могу очищать воду и воздух".

Нин Тао становился все лучше и лучше в своем сердце и не мог удержаться от того, чтобы сказать: "Можешь ли ты показать мне свой родной жемчуг?"

Нинг Тао не удосужился подумать ни о чем другом и с тревогой сказал: "Конечно, ты можешь мне показать?".

Нефритовый кошмар Мягкого Небесного Голоса стал еще красноречивее: "Здесь"?

"Где еще это может быть?"

Мягкий Небесный Голос проглотил и сказал: "Это должно быть... Господи, ты можешь сделать это сам, я не могу это вытащить".

Нин Тао на мгновение замер: "Что ты имеешь в виду?"

Пока она говорила, она также сделала жест изогнутой ноги.

Нин Тао внезапно пришел в себя, смущенный до смерти: "Что, что... Я пошутил с тобой, ты спускаешься, я не смотрю, ты возвращаешься в свою комнату и ложишься спать".

Только тогда Мягкий Небесный Голос выпустил длинный вздох облегчения и выскочил из постели, надев на нее высокие каблуки. Она посмотрела на Нинг Тао, как будто хотела что-то сказать, но больше не повторила. Смущенная на несколько секунд, она сбежала, как будто покинула комнату Нинг Тао.

Нин Тао также давно рад, что он попал не в руки Бай Цзина, а почти в руки сестры семьи Бенг. Неудивительно, что люди в мире любят сравнивать этих красивых женщин с гоблинами, но все те, кого он встречал, были настоящими гоблинами!

Воздух, который может быть очищен ею, до сих пор так приятно пахнет, еле-еле похож на запах пустой долины после дождя, освежая сердце и заставляя людей чувствовать себя расслабленными и счастливыми.

Нин Тао двинулся в своем сердце и скрестил ноги на диване, чтобы пройти первые три уровня Вводной Метод Культивирования и начал культивировать. Рядом с ним не было ни доброго, ни злого попурри, но очищающий фактор, высвобождаемый Мягким Небесным Голосом, оставался в воздухе. У него было предчувствие, что очищающий фактор, высвобождаемый Мягким Небесным Голосом, может принести некоторую пользу его ухаживающему за черными ухудшающимися грязевыми пилюлями дворцу, а также внутреннему дану, который был размером с черный излишек белого баскетбольного мяча.

Но какие именно преимущества, он не знал, в конце концов, это было просто смутное ощущение, внезапное прорастание идей.

Ответ быстро появился сам по себе.

Когда он впитал в себя очищающие факторы, высвобождаемые в воздухе мягкими небесными тонами, он почувствовал, что эта практика похожа на погружение в прохладный духовный источник, когда примеси в его теле немного уменьшаются, и его душа чувствует себя очень комфортно и в покое.

К сожалению, эти факторы очистки были ограничены по количеству и были поглощены им после первых трех уровней инициативного культивирования. Запах оставшегося супа из мусорного бака снова поднялся, заставляя его потерять интерес к продолжению своего выращивания.

После небольшой подготовки Нин Тао пробудил свое врожденное духовное сознание и вошел во внутренний мир.

Хотя очевидных изменений не произошло, черные трещины вокруг Дворца грязевых пилюль все еще оставались, но в Дворце грязевых пилюль было немного больше зеленого и туманного тумана.

Разве это не очищающий фактор, высвобождаемый Мягким Небесным Голосом?

Их засосал внутренний дан размером с баскетбольный мяч, подвешенный над дворцом грязевых пилюль, зарытый тонкими нитками. И этот процесс, он чувствовал себя комфортно, как будто он принимал ванну Найдану.

Работает!

Хотя это не улучшение, и не исправление ничего плохого, что-то вроде ванны, безусловно, полезно для ума и тела. Было бы, конечно, хорошо поставить его на предложение, и это, конечно, было бы хорошо, чтобы принять ванну для дворца грязевых таблеток и внутреннего танца.

Когда он вышел из внутреннего мира, Нин Тао не мог не улыбнуться, а нашел секретаршу по выращиванию, которая не только складывала одеяло и убирала посуду, но и помогала ему тренироваться!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0474 Глава 0474: Смерть!**

0474 Глава 0474: Смерть! Ночь упала, и такси направилось к Парящим скалам. Водитель был пухленьким дядей средних лет, очень разговорчив, разговаривал на протяжении всего пути. Сначала Нин Тао даже второпях угадал его, но потом не потрудился открыть рот и всю дорогу слушал, как он пищит.

Сидя в машине был человек, Чжан Цяньсуй, Ван Лао Бяо, Маньчжоу Ли и Нин Тао, потому что более четырех человек водитель не будет нести, а электрический автомобиль Тянь Дао не может нести пять человек, поэтому Мягкий Тянь Инь назвал себя чистым автомобилем, чтобы следовать позади.

Мягкая Тингуин изначально хотела попросить Нин Тао поехать на той же машине, что и она, но в то время Нин Тао разговаривал с Мандзури о чём-то, так что он об этом не заговорил. Сторона Нинг Тао на самом деле вспомнила, что ехала с ней в машине-сетевке, но он немного колебался, когда вспомнил о вчерашнем неловком инциденте. Думая, что он может заставить Чжана Цяньцзюцзы, Маньчжу Ли и Ван Лао Бяо думать, что его больше интересует секс, чем друзья, они сдались и сели в такси с тремя демонами-мужчинами-рыбами.

"Откуда вы, ребята? Это твой первый раз на горе Удан, верно?" Дядя-водитель все еще пищит.

Ни один из четырех человек в машине не издал ни звука.

Старик, который вел машину, однако, говорил сам с собой: "Парящие скалы в это время закрыты, так что вы не можете попасть внутрь". Почему бы мне не отвезти вас на ночь в Нонгджале около Парящего утёса, а завтра утром первым делом вы можете поехать в Парящий утёс. Я говорю вам, что цена гарантированно удовлетворит вас, а окружающая среда гарантированно удовлетворит вас. Если вы, ребята, хотите повеселиться, я отведу вас в соседний бар на одной из улиц после того, как вы останетесь..."...

Нинг Тао немного занервничал: "Хозяин, вы просто подтяните нас к входу в живописную зону".

Старший мужчина, который вел машину, сказал: "Я говорил тебе, что в этот момент вход закрыт, ты не можешь войти".

Нинг Тао сказал: "Тогда и ты не возражаешь".

Капельница, капельница, капельница.

Мобильный телефон Нин Тао вдруг зазвонил с новым сообщением от WeChat, а на экране телефона появилось сообщение от Soft Heavenly Voice.

Нинг Тао открыл это сообщение и нахмурился, когда увидел его.

Содержание послания Мягкого Небесного Голоса: Господи, я не вижу тебя, я не знаю, куда водитель меня вытащил, я спросил его, и он не заговорил.

Нинг Тао оглянулся назад, автомобиль-нейтенант был виден и раньше, но не в этот момент. Ему тоже было все равно, и он послал послание Мягкому Небесному Голосу: Расскажите ему о Парящем Клиффе, скажите, чтобы он ехал быстрее, и дайте ему больше денег, когда он приедет.

Мягкий голос быстро вернул сообщение: он говорил мне глупости, это так отдаленно.

Это послание было оставлено незавершённым, и мягкий небесный голос, хорошо владеющий каллиграфией, не преминул бы поставить точку в конце предложения.

Нин Тао внезапно почувствовал беспокойство в сердце, может ли быть, что он встретил похотливого водителя? Если бы это был Цин Чжуй, Цзин Цзин Бай или Цзян Хао, он бы не беспокоился об этом, но для водителя, но Soft Tingyin - мидия, которая даже не может драться.

"Хозяин, остановитесь здесь". Нинг Тао сказал.

Водитель машины сказал: "Это все еще на некотором расстоянии от скалы парящего, что ты делаешь, чтобы сойти здесь? Если бы ты сказала, что уезжаешь, я бы тебя не подвезла..."

Нин Тао врезал двести долларов в водителя машины и яростно сказал: "Я заставлю тебя остановиться!".

Водитель был настолько ошеломлен, что один тормоз нажал на дно, и такси остановилось на горной дороге.

Нин Тао открыл дверь и вышел из машины, а Чжан Цяньсу, Ван Лао Бу и Мань Зули также выходили из машины один за другим.

Таксист высунул голову из такси: "Вот что я тебе скажу..."

Ван Лао Бу ударился о заднюю часть такси приглушенным сильным вздрагиванием, и одна из задних шин висела сзади.

Это сработало лучше всего, и таксист сбежал с одним ударом бензина.

Нин Тао сказал: "Похоже, что Тянь Инь был угнан, этот водитель передвинул свои плохие мысли. Я открою удобную дверь и мы пойдем искать ее".

Услышав это, Чжан Цяньма вдруг взбесился: "Черт возьми, как ты смеешь бить Тянь Иня, я убью его нахрен!"

Маньчжоу Ли также показал яростный взгляд: "Милорд, можно ли нас убить?"

"Если ситуация правдива, то может быть." Нинг Тао сказал.

Открылась удобная дверь, вошёл Нин Тао, затем Чжан Цяньцзюцзы, Ван Лао Бу и Мандзули..........

Удаленная, не переполненная горная дорога.

Geely съехал с полосы движения и затормозил на пустыре на обочине дороги. Там не было ни фонарей, ни людей, это было черным.

"Да что с вами такое, люди? Говорю тебе, мой телефон был подарен мне милордом, он новый, так что ты должен его вернуть". Мягкий Небесный Голос сказал гневно.

Водитель-нейтенант выглядел на двадцать шесть-семь, очень молодой, не высокий, но относительно сильный, и именно он схватил телефон Мягкого Тенньина и выключил его. Он смотрел прямо на Мягкий Небесный Голос, два его треугольных глаза наполнены волнением и жадным желанием.

Мягкий Tingyin был сделан немного опасливым взглядом и подсознательно двинулся к двери машины, в то же время говоря: "Чего вы хотите? Не валяй дурака, у меня хорошо получается".

Водитель внезапно встал из кабины и набросился на мягкоговорящий голос, сидя на пассажирском сиденье.

"А!" Мягкий Тянь Инь, напуганный кровью, которую она бьёт из себя, закричал, вытащил дверь машины и прыгнул.

Водитель закрыл нос и выгнал его из такси.

Мягкий голос неба уклонился от машины, высокие каблуки отвалились, чулки тоже были перерезаны шипами, и выглядели очень жалко.

"Остановись! Или я поймаю тебя и убью!" Водитель вытащил охотничий нож, который был спрятан на его теле, преследуя Мягкого Тенньина и угрожая ей.

Мягкий небесный голос кружился, говоря: "Не гонись, у тебя нос кровоточит, иди и вытри его, я тоже отдохну, на этой земле много камней, ноги болят".

Мягкий Небесный Голос сказал: "Говорю вам, Врата Дхармы, данные мне моим повелителем, скоро придут, и он убьёт вас". Ты должен уйти, или ты умрешь".

"Я убью тебя!" Водитель больше не мог контролировать похоть в кузове, и он прислонился к крыше автомобиля, а затем бросился на мягкого Теннио, который обвел к передней части автомобиля.

Внезапно перед Мягким Небесным Голосом, его окружением, пылающим, как пламя, появилась черная дыра.

Водитель испугался и упал на капот.

Именно в это время из этой темной, как чернила, дыры вышли четверо мужчин, однажды Чжан Цяньцзюэ, Ван Лао Бу, Манзули и Нин Тао.

Дверь удобства исчезла в мгновение ока, и рядом с Мягким Небесным Голосом стояли Нинг Тао и три рыбьих демона-самца, все уставились прямо на водителя-нейтизена, упавшего на капот.

"Водитель был в ужасе, только что он все еще был в состоянии желания". Водитель был в шоке, только сейчас он все еще в похоти. Он думал, что встретил самую красивую женщину, которой он мог бы наслаждаться всю оставшуюся жизнь, но потом в его глазах появились четверо мужчин.

Нин Тао посмотрел на мягкие поцарапанные чулки Тяньцзиня и грязную пару нефритовых ног, и его сердце внезапно разозлилось, холодно сказав: "Ты что, ебаное животное? Ты чудовище? Как ты смеешь так поступать?"

Водитель внезапно перевернулся и спрыгнул с капота, оставив машину, потянул за ноги и побежал.

Чжан Цяньцзюэ внезапно выкинул руку, схватил водителя за плечо и оттянул назад, тело водителя внезапно потеряло равновесие и сильно упало на землю. Он пытался встать, но резиновая длинная рука схватила его за лодыжку и оттащила назад.

Этот образ, на самом деле, был похож на таскание мертвой курицы.

"Тянь Инь, ты в порядке?" Добытчик уже был пойман, и Нин Тао не торопился, он посмотрел на Мягкую Тянь Инь и беспокоился, не будет ли она каким-то образом ранена.

Soft Sky Voice сказал: "Ничего страшного, я ударил его по носу, я бы тоже подрался".

Манзу Ли засмеялся: "Хватит хвастаться, ты так облажался с этим парнем, что я все равно не видел, как ты дерешься".

Мягкий Небесный Голос постучал в угол ее рта, затем вспомнил что-то и последовал к машине, извлекая свой мобильный телефон из приборной панели.

Чжан Цяньцзюцзы уже притащил водителя к ногам.

"Что ты, что ты хочешь? Я... у меня есть местоположение платформы, отслеживание информации, и никто из вас не сможет сбежать, если вы причините мне вред!" Не имея надежды на побег, водитель снова ударил.

Нинг Тао холодно посмеялся: "Позиционирование платформы, отслеживание информации"? Почему платформа не предупредила вас о том, что вы становитесь мишенью платформы, информация отслеживается, когда вы пытаетесь сделать что-то плохое?".

Водитель жестко сказал: "Мне это не сошло с рук, вы позволили полиции арестовать меня, я готов попасть в тюрьму, но если вы причините мне боль, никому из вас это не сойдет с рук!".

В этот момент Мягкий Небесный Голос сказал: "Его зовут Чжун Ли, я видел его имя, оно в машине, мне позвонить в полицию"?

Нинг Тао сказал: "Нет необходимости, это бич для таких людей, чтобы остаться. Некоторые звери, одетые в человеческую кожу, должны быть заранее отправлены к зверям".

Тогда Мягкий Небесный Голос снова сказал: "У него на телефоне столько сообщений с призывом вернуть деньги, как этот парень одолжил столько денег"?

Нинг Тао сказал: "Слышишь, к твоей чести, платформа неофитов доверяет тебе, я тебе не доверяю. Держать тебя, и ты будешь причинять людям боль при первой возможности. Извини, я должен отправить тебя в путь, не будь мужчиной в следующей жизни, будь грубияном".

Его слова только что упали, когда Мандзури внезапно наступил одной ногой на спину Чжун Ли, и в вспышке электричества из тела Чжун Ли вырвалось палящее зловоние. Его тело дрогнуло, и его одежда превратилась в пламя, за которым последовали его плоть и кровь.

Пустынная горная дорога была выстлана лишней кучей костров в форме человека.

"Опять... так! Ах!" Ван Лаохачи издал рев гнева и внезапно бросился к машине Geely Vajra, размахивая двойными кулаками и хлопая кулаком один за другим по машине.

Бряк! Бряк! Бум.................

Машина, которая была десятки тысяч кусков назад, была недостаточно прочной, чтобы выдержать бесконечную силу духа морской черепахи, разбивающейся вот так, тело Чжун Ли просто сгорело до пепла, его машина также была разбросана на кучу частей.

Но Ван Лао Бу не успокоился и ударил ногой по скале рядом с горной тропой.

Порыв ветра, водитель-нейтенант Чжун Ли унесся с ветром...........

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0475 Парящие скалы**

Глава 0475 "Парящий Клифф" действительно была закрыта, но для толпы культиваторов, пришедших на презентацию "Нового Дэна", кто еще мог постучаться в дверь и купить билет? И как организатор "Бессмертное одинокое крыло кошки-духа", он все устроил уже давным-давно.

Линия из пяти человек Нин Тао прибыл на вход в живописную зону, и кто-то пришел, чтобы встретиться с ними, и человек, который встретил его был вовсе не незнакомец.

"Доктор Нинг, вот мы и снова здесь." Голос У Сяолиня был четким и ясным, подросток всегда давал ощущение свежести.

Там был также Лю Сяньер, который стоял рядом с У Сяолинем, глядя на Нин Тао с улыбкой на лице. У нее было красивое лицо, стройная фигура и бессмертный аромат, которого не было у обычных молодых девушек.

"Есть один вопрос, который я не смог выяснить, Бай Шенг ли это так хозяин, или Ву Юэ так хозяин?" Нин Тао спросил осторожно, глаза и нос тихо впадают в состояние взгляда и запаха, как он говорил.

В его нутрии, люди вокруг У Юэ не были бы хорошими людьми. Однако его удивило то, что то, что он увидел из тел У Сяолиня и Лю Сяньэра, было не злым Ци, а следом хорошего Ци.

"Доктор Нинг, важно ли то, кто наш Хозяин?" Лю Сяньэр спросил, с улыбкой, которая заставила людей почувствовать себя нежными.

Нинг Тао закончил диагноз и сказал: "Это не имеет значения".

"Эти ребята?" У Сяолинь снова спросил.

Нинг Тао сказал: "Эти ребята все мои телохранители, какие-то проблемы?"

Ву Сяолинь улыбнулся и сказал: "Доктор Нин, вы шутите, Бай Шэнду не ваш оппонент, кто в этом мире может навредить вам?".

Называя Бай Шэна непосредственно его именем, а не Учителем, на самом деле уже было очевидно, что он и Лю Сяньер не были учениками Бай Шэна. Это был не Бай Шенг, тогда это был только У Юэ.

Лю Сянэр кашляла, как будто она напоминала У Сяолиня о чем-то, а потом подхватила слова: "До тех пор, пока это даосский друг, привезенный доктором Нин, все в порядке, пожалуйста, следуйте за мной".

Нинг Тао кивнул: "Пожалуйста, ведите".

Ворота в живописную местность открылись, а за дверями загорелся качающийся паром, похожий на то, что он собирался прокатиться вверх.

"Подожди!" Голос внезапно появился из-за тела, несколько знакомое ощущение.

Нин Тао оглянулся назад и, взглянув на него, увидел Великого Цинь Евнуха, Чжан Чэндуна и группу людей, которые были с ним. Те люди, которых он видел на блошином рынке культивирования Лю 18, были также членами его даосского клуба, такие как сущность белого рожденного кролика, Лю Цяньчжун, который должен был стать бессмертным, Лей Чжэньцзы из секты Линсяо, я волк Северо-Запада, и т.д.

"Упс, хозяин группы! Какое совпадение!" Белый эльф-кролик был очень взволнован.

"Мастер группы, в прошлый раз, когда Бейду попрощался, ты снова стал красавчиком!" Тот, кто говорил, был Лей Чжэньцзы из секты Линсяо.

"Мастер группы, когда вы также организуете групповой сбор, каждый не имеет ничего, чтобы собраться вместе, а также может способствовать чувствам". Кроме того, я думаю, что группе нужен администратор, я должен быть Чэнсянь Лю Цяньчжун, который имеет многолетний опыт в управлении различными группами и прекрасно на это способен". Когда Лю Цяньчжун впервые пришел, он сделал себе предложение.

"Хозяин группы......."

Приехала группа даосских друзей, ты и я, сцена была оживленной.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Все - даоисты, просто зовите меня доктор Нинг, не надо называть меня мастером группы". С тех пор, как мы столкнулись, давайте пойдем вместе".

"Кто эти даосы?" Родившаяся белая кроличья сущность посмотрела на Мягкий Небесный Голос и спросила. Она белая и красивая, но она проиграла перед мягким Небесным Голосом.

Нин Тао сказал: "Они все мои друзья, позвольте представить их вам, это Мягкий Небесный Инь, это Чжан Цяньцзюцзы, это Ван Лао Бу, это Мандзули, они все даосские друзья из Хайнаня".

Лей Чжэньцзы из секты Линсяо подошел к Мягкому Тянь Иню с улыбкой на лице: "Мягкая девочка, ты с кем-то?".

Мягкие небесные брови Инь слегка нахмурились, и она невозмутимо сказала: "Это не твое дело, предупреждаю, я много дерусь".

Луи Чжэньцзы из секты Линсяо замер на месте.

Здесь царила оживленная атмосфера с разговорами и смехом, и Лю Сяньер и У Сяолинь тоже не торопились, а просто смотрели, как Нин Тао и группа культиваторов болтают и смеются. Только когда Нинг Тао сказал идти, два подростка попросили кого-нибудь сесть в машину. Хорошо, что паром должен был перевозить туристов вверх по горе, места достаточно, просто поставьте линию Нинг Тао из пяти человек, и даосский клуб друзей даосских погрузчиков.

Всю дорогу, шутя и смеясь, паром приплыл на дно Летающей скалы. В конце дороги - тропа из овечьего кишечника, которая поднимается вверх по холму и следует по хребту. На вымощенной каменной плите с левой и с правой стороны ставится белая свеча, а зажженный звездой свет свечи простирается вверх, и на фоне темноты она выглядит как тропинка, ведущая в небо.

"Доктор Нинг, и товарищи Даоисты, пожалуйста." Ву Сяолинь сделал жест пожалуйста, а затем шаг вперед, чтобы вести за собой.

"Бау Вью, и возьми все эти свечи, это должно стоить много денег, верно?" Дух белого зайца сказал это и посмотрел направо и налево, выглядя любопытным во всем.

Евнух Чжан Чэндун из династии Цин сказал: "Новость в том, что за эликсир будет куплено 50 миллионов юаней, могут ли они быть теми, кому не хватает денег? Нет давления, чтобы упаковать живописную область для запуска эликсира".

"Одиночный эликсир продается за пятьдесят миллионов, хотя мы, культиваторы, изо дня в день накапливаем немного семейных денег, пятьдесят миллионов - это слишком дорого, верно? Кто в здравом уме заплатит 50 миллионов долларов за зелье? Разве ты не можешь просто съесть его и взлететь до бессмертия?" Я волк на Северо-Западе, сказанный с обидой.

"Может быть, новый Дан, которого на этот раз выпустил Дух Кошки Бессмертной, тот, кто съест одного и взмахнет на небо?" Тот, кто говорил, был белым сырым белым кроличьим духом.

"Это, должно быть, вспенилось во рту и умерло, дух попал на небеса." Лингсяо Секта Лей Чжэньцзы сказал.

Горная тропа внезапно наполнилась смехом.

В группе Нинг Тао почувствовал, что эта группа даосских друзей несерьезна, в реальном обществе, с которым он познакомился, эта группа даосских друзей дала ему это ощущение, но все равно несерьезна. Однако, с этими даосскими друзьями он чувствовал себя расслабленным, никаких заговоров, никакого соперничества, все счастливы, могут говорить все, что захотят, видеть, кто не любит, разве это не живая жизнь?

След крутится по мере того, как ты поднимаешься по ступенькам. Стоя высоко и глядя вниз, белый туман окружал эту парящую скалу. Этот туман не был нормальным, это должно быть какое-то заклинание или средство, используемое Wu Yue или Spirit Cat Immortal с одним крылом.

Последний участок горной дороги был покрыт красной ковровой дорожкой и зажжено больше свечей. Под ярким светом смутно видна фигура на вершине холма. Если бы не тот водитель интернет-автобуса, группа Нинг Тао из пяти человек пришла бы давным-давно. Теперь казалось очевидным, что он и группа даосистов опоздали на вечеринку.

"Доктор Нинг, мы почти на месте." У Сяолинь сказал.

Нин Тао кивнул, а потом сказал: "Друзья-даосисты, идите, а я поговорю с друзьями".

"Доктор Нинг, приезжайте быстрее, мы пойдем туда первыми и подождем вас там." Это, должно быть, Чэнсянь Лю Цяньчжун - даосист, который больше всех на этой дороге разговаривает с Нин Тао, и все это хорошие слова. Чтобы быть уборщиком, он еще и пишет по буквам.

Группа даосов пошла первой, и Нинг Тао остановился в своих треках: "Хотя я верю, что эти двое не осмеливаются сделать шаг сегодня вечером, нам лучше быть осторожными и оставаться рядом со мной позже, не разлучайтесь".

"Кто осмелится... двинуть Господа Твоего... я использую свой кулак... забиваю его до смерти!" Ван Лао Бу яростно сжимал кулаки. Его кулаки были покрыты железными мозолями, похожими на мозоли, и, увидев такую пару рук, нельзя было сомневаться, что этими руками он сможет разбить машину на кучу запчастей.

"Я немного нервничаю". Мягкий небесный голос был мягким.

Нинг Тао улыбнулась: "Не волнуйся, это я, пошли".

Четыре рыбных демона последовали за Нинг Тао на вершину горы.

Парящий утес - это почти самая высокая вершина в горах Удан, а с вершины можно увидеть небольшие горы. На верхней стороне горы находится десятитысячник, глубина которого не видна снизу. В прошлом и настоящем я не знаю, сколько практикующих врачей перепрыгнули через скалу, чтобы пережить катастрофу, только чтобы в итоге не осталось ни тел, ни костей. Те, кому удалось выжить после ограбления, похожи на феникса или гарема, но остались только их имена, и их не видно.

Поднявшись по ступенькам, Нин Тао заметил толпу на вершине горы, а также окрестности, и поймал немного ауры, но она уже была довольно тонкой. В конце концов, это было предпочтительное место в мире земледелия, чтобы парить сквозь катаклизм, и это было нормально иметь немного ауры. Однако, даже после превращения в живописную область, эта оставшаяся аура может продлиться недолго, прежде чем она исчезнет.

На вершине холма была временно возведена большая платформа, и большинство людей находились на платформе, но были и те, кто стоял на краю скалы, глядя наружу и сидевшие на краю скалы со скрещенными ногами, притворяясь практикующими. Нин Тао добрался до вершины горы, и его глаза перекинулись на одно лицо в поисках У Юэ и Духовной кошки Бессмертной. Он никогда не видел бессмертного кота Духа, но он думал, что если этот человек здесь, то он должен уметь судить.

В результате У Юэ и Дух Кошки Бессмертной не увидели его, но два знакомых лица "пришли без приглашения" в его поле зрения.

Тан Цзисянь и Мастер Сокол пришли к Нин Тао головой дальше.

"Амитабха". Мастер Фа-Конг произнес зов Будды: "Мастер Нин, доброго вам дня".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Я в порядке, добрый вечер, хозяин".

"Амитабха". Мастер Дхармаконг продолжал провозглашать трубу Будды, и эти четыре слова должны были быть четырьмя наиболее часто используемыми в его жизни.

Тан Цзисянь посмотрел на Нин Тао: "Зачем ты пришёл в это время?"

Нинг Тао сказал: "Дорога застряла в пробке, так что было немного поздно".

"Все еще застрял в пробке в этот момент?" Тан Цзисянь явно не верила в это, и ее глаза также переместились на мягкую Тянь Инь и трех других рыбных демонов. Она хотела спросить, но мастер Факра снова заговорила.

"Мастер Нин, на этот раз бедный монах также специально пригласил Магистра Леди Мисшапен, я просто не знаю, когда она приедет, предполагается, что она тоже скоро приедет". Мастер Фа Кхонг сказал.

"А Мастер Багровый тоже придет?" Нинг Тао почувствовал себя немного удивлённым.

"Амитабха, да". Мастер Фа Кхонг сказал.

Только тогда Тан Цзисянь сказал: "Доктор Нин, кто эти люди?".

Нинг Тао сказал: "Они все мои друзья из отдаленных мест, они не любят разговаривать, простите меня".

Тан Цзисянь слегка нахмурился, но больше ничего не стал преследовать. Когда Нин Тао сказала такую вещь, было очевидно, что она не хочет, чтобы ее представили, и если она будет преследовать ее дальше, она сделает себя неинтересной.

Тогда кто-то на краю скалы воскликнул: "Смотрите..."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0476 Глава Новый Дэн Запуск**

0476 Глава Конференция Новый Дэн В ночном небе с юго-запада с экстремальной скоростью пролетел поток света, и в мгновение ока он подошел к Парящей скале у неба, которая представляла собой волшебное оружие, летающее на мече. Монахиня-самарянка стояла на вершине летающего меча, ноги слегка согнуты, верхняя часть тела наклонилась вперед, поза скейтборда, одежда охотничья и танцевальная на ветру, пыль Будды белого шелка трепещет, нельзя описать как нечто вроде бессмертного ветра и костей, запах сострадательного мореплавания Пуду.

Пришла госпожа Магистр Разума.

Видя, что это Мастер Му Синь пришла с летающим мечом на ногах, сердце Нин Тао завидует и поздравляет. Он завидовал летающему мечу, который мог летать на ветру у ног Мастера Синь Ми, и был рад, что починил его, что только он может сделать в сегодняшнем Культивируемом мире.

"У меня кружится голова, это действительно летающий меч, я наконец-то его увидел! Неплохая поездка, неплохая!" Говоря, я был взволнован тем, что я волк с Северо-Запада.

Многие люди чувствовали то же самое, что и он, хотя все они были культиваторами, но не у всех был летающий меч. Это как вечеринка, на которой кучка неудачников водит Geely Dacha, Harvard H6, Chang'an Benz или что-то в этом роде, и вдруг высокий богатый парень или белая богатая женщина приезжает в суперкаре Mercedes-Benz BMW, вот на что это похоже.

Культиваторы, кому не нужен летающий меч?

Когда Мастер Ошибочности прилетел на Парящую Скалу, заклинание собрало ее летающий меч и легко приземлилось перед Мастером Воздуха Fa Air, недалеко от позиции Нинг Тао. Она обменялась приветствием с мастером Фа Эйр, а затем подошла к Нин Тао.

"Будда Амитабха, Мастер Нинг, не приходите невредимым". Госпожа Мастер Мыслитель сказала.

Нинг Тао также вежливо ответил: "Все в порядке, хозяйка обеспокоена".

Учительница-убийца произнесла рог Будды, и, склонив голову, голос объединился в линию, которая вошла в уши Нин Тао: "Вы выполнили свое обещание и попали в большие неприятности, и сегодня вечером, когда У Юэ осмелился переместить вас, Бедная Монахиня и Секта Эмей на вашей стороне".

Нинг Тао был немного тронут в сердце, улыбнулся и кивнул головой в знак благодарности.

Мягкий Небесный Голос подошел к уху Нин Тао и прошептал: "Милорд, на столе много хорошей еды, можно мне пойти поесть?".

Нинг Тао снова кивнул.

Лицо Мягкого Небесного Голоса мгновенно показало восхитительную улыбку, как она манила Чжан Цяньсу, Ван Лао Бу и Мань Цзы Ли, и за ними последовали три рыбных демона. На импровизированном столе было установлено несколько длинных столов, на которых были выпечка и деликатесы, а также традиционные белые и иностранные вина. Некоторые даоисты пили и наслаждались хорошей едой, пока ждали, и четыре рыбных демона явно не могли устоять перед искушением хорошей еды.

Нин Тао тоже не заботился о них, его главной целью на этот раз было дать им хорошенько выглядеть.

Мастер Факонг посмотрел на мягкого Тянь Инь, который ел кусок теста, сказочный внешний вид и поза сделали его не в состоянии помочь, но хмурый, то он посмотрел на Нин Тао снова, взгляд ненависти, которая не была сталью: "Амитабха Будда, мастер Нин, у вас действительно есть демоническая судьба".

Нинг Тао притворился, что не слышит.

Только тогда, линия людей пришли с красной ковровой дорожки, во главе с человеком в даосской мантии, с даосской гривой на голове, тонкое лицо и стройные глаза, давая людям изысканные и интровертные чувства. С двумя тонкими восьмибуквенными бородами на губах, это было некрасиво, но это было характерно. Он был высокий и худой, со слегка сгорбленной спиной и стройными руками, держа в одной руке пыль Будды, а в другой - керамическую банку. По своему имиджу, он все еще выглядит как рысь, идущая в вертикальном положении.

Этот человек - Бессмертный Дух Кошки, Одинокий Крылатый.

Лю Сяньер и У Сяолинь последовали за Одиноким Крылом с немигающими глазами.

Зрение Нинг Тао заперто на одном крыле, пробуждая глаза и нос к их зрению и обонянию. Тем не менее, в его видении был только ореол туманного света, ничего, ни красочного предвестника погодного поля, ни ауры добра и зла, которые показывают добро и зло.

Что происходит?

Вдруг Нин Тао что-то придумал и был поражен в своем сердце: "Я не вижу добра и зла qi в У Юэ и телах Николаса Конти, это потому, что с их культивированием, они могут скрыть суть qi в своих телах".

Если кто-то спрятал свою сущность внутри тела, то это было, по крайней мере, вне царства тела. То есть, культивирование этого одинокого крыла, по крайней мере, достигло Царства Выхода и может быть божественно вне тела. Чен Пингдао также был вне царства тела и мог забрать душу из тела, чтобы занять тело собаки.

Думая об этом, Нин Тао вдруг вспомнил двух диких кошек, которых он видел до и после, первый раз в переулке, где находилась клиника, второй раз на крыше арендованного двора, он тут же зашевелился: "Этот парень давно начал шпионить за мной, а я не знал"?

Взгляд Одинокого Крыла также переместился на тело Нинг Тао, и его четыре глаза смотрели друг на друга, его стройные глаза слегка расширялись по мере того, как раскрывалась сущность света. Глаза как будто были острыми лезвиями, которые могли пробить все. Но одним взглядом он снова отвлекся от своего взгляда.

Глаза Нинга Тао снова переместились в керамическую банку, державшуюся в руке эликсира, но банка была настолько хорошо запечатана, что он не мог видеть ни свечения дана, ни запаха дана ци.

В это время Тан Цзисянь подошел и встал рядом с Нин Тао, шепнув: "Он - бессмертное одинокое крыло кошки-духа".

Ее интеллект всегда был таким медленным на полтора удара, просто не был уверен, было ли это преднамеренным или непреднамеренным. У Нинга Тао было такое чувство в сердце, но на поверхности он не шевельнулся и сказал: "Я просто хотел спросить, является ли этот человек одним крылом, оказывается, что он один крыло, он и кошка действительно выглядят немного похожими". Получил ли он этот титул Бессмертного Кошки Духа из-за своей внешности?"

"Может быть, в этом я не уверен." Тан Цзисянь сказал.

"Дух Кошки Бессмертной здесь, так почему же Ву Юэ еще не здесь?" Нинг Тао снова спросил.

Тан Цзисянь сказал: "Ваши мирные переговоры с ней устроены в конце, не торопитесь, она придет".

Нинг Тао тоже больше ничего не спрашивал, глядя на Одинокое крыло.

На самом деле, что касается его мирных переговоров с У Юэ, то он с самого начала не сообщал о каких-либо ожиданиях, и не верил, что У Юэ на этом остановится. Причина, по которой он пришел на прием, чтобы заключить мир с У Юэ, была только для одной цели, и это было определить, является ли она злым лидером, которого клиника хотела убить!

Или, возможно, злой лидер - это кто-то другой.

Одиночное крыло подошло к импровизированной платформе и столкнулось с толпой даосов, которые пришли на так называемый запуск нового дана, сначала поклон в приветствии, прежде чем сказать вслух: "Мой дао одиночного крыла, дао номер Spirit Cat Immortal, спасибо за то, что пришли на запуск нового дана Дао, мой дао теперь будет отображать Ancestral Поисковая таблетка, которая была уточнена с жизнью кунг-фу".

Пинг Пинг часто открывает сцену, которая в остальном была тихой, и сцена сразу же закипела.

"Поиск предков Дэн? Что за "Поиск предков" Дэн?"

"Даоист невежественен, это не он, это демонический эликсир, который вызвал кровавый шторм в Царстве Культивирования сотни лет назад, говорят, что это демонический эликсир, сделанный каким-то великим человеком в Бессмертном царстве, если его съесть, то можно взмыть ввысь до бессмертия".

"Ешьте и парите в бессмертие"? Я не верю в это, если действительно есть такая бессмертная таблетка, которая все равно вытащила бы ее на показ, доработала и съела бы".

"Странно, это нормально, прятаться и убирать такое зелье, как так получилось, что появилось новое зелье, боясь, что другие не узнают?"

"Ну и что с того, что мы с тобой знаем? За народом должны стоять большие люди".

"Я не знаю, продается ли его эликсир, я готов обменять на него двухсотметровый дом в Бейду."

"Ты ведь мечтаешь, не так ли? Могут ли люди поменяться с тобой?"

"Что ты знаешь, один взгляд на то, что ты просто не можешь инвестировать, этот дом в Северной Столице стоит 30 миллионов ах, и он все еще ценит......"

Там был беспорядок болтовни, как приличный, так и нескромный.

Одинокое крыло - это все равно, что признать, что он создал Дан для поиска предков, который превратил Цзян Хао в нового демона, и что он предоставлял Дан для поиска предков в Центр биологических экспериментов при Академии наук, а теперь он фактически держит в руках остатки Дана для запуска нового Дана.

В этот момент единственное крыло дало световую волну Буддийской пыли.

Шумная сцена была немного тише, и некоторые даосы все еще говорили, но голос был намного меньше.

Одинокое крыло снова произнесло вслух: "Я уверен, что многие даоисты слышали о Даосисте, который искал Дана, действительно, сотни лет назад он вызвал яростный и кровавый шторм, и многие даоисты погибли из-за него". Но Дан - это Дан, и он безгрешен сам по себе. Напротив, этот Древний Поисковый Дан был не только неким демоническим эликсиром, но и истинным бессмертным эликсиром. После сотни лет моих исследований, я, наконец, усовершенствовал его, опираясь на оригинал с долгожданным подъемом. Не то, чтобы можно парить в бессмертие, просто съев его, но это определенно может значительно увеличить выращивание, теперь, пожалуйста, цените и восхищайтесь".

При этом единственное крыло открыло крышку фарфоровой банки.

Плотная масса дана света всплыла из фарфоровой банки и осталась нетронутой, дана свет был зеленым и туманным, и, очевидно, достигла царства мастера алхимии, и был всего в одном шаге от последней ступени Дань Цзун.

Только этот Дан Гуан, Нин Тао без помощи Жемчужины Полиспира также трудно достичь, чтобы быть настолько плохо. В конце концов, это единственное крыло очищало дан с первых дней династии Цин, погружаясь в дан-дао, и сотни лет осаждения плюс сотни лет подвигов, и как долго он только был? Меньше года, и есть некоторые осадки и опыт, которые можно получить только путем накопления.

Однако, с помощью бусин собирающего духа, Дан, который Нин Тао усовершенствовал, смог раскрыть красное сияние Дан Цзун Дана, которое опять же было сильнее, чем у единственного крыла.

Бессмертный Лю держал в обеих руках белую нефритовую тарелку и подошел к Одинокому Крылу, который аккуратно вылил из фарфоровой банки "Поиск предков" Дана. Это был круглый, кристально чистый Дэн, размером с голубиное яйцо, необычайного качества.

Как только появился этот даосский "Поисковый Дан", толпа даосских друзей мгновенно закричала и засосала в прохладном воздухе.

"Неплохо для мастера алхимии, этот Дан почти на уровне Дан Цзун Дана!"

"Я уверен, что если я возьму этого Дэна, мое культивирование значительно возрастет!"

"Даосский холостяк-одиночка, ваша таблетка для поиска предков продается?" Громкий вопрос был поднят в шуме сцены.

Одинокое крыло стряхнуло с Буддийской пыли и улыбнулось: "Конечно, она продаётся, если бы не было, то не было бы этого нового запуска Дэна".

"Ты назначишь цену, а я куплю этого Дэна в поисках предков". Человек сказал.

Одинокое крыло засмеялось и медленно сказало: "Простите, этот эликсир уже куплен, и этот друг возьмет эту таблетку предков на глазах у всех, чтобы все могли увидеть эффект этой таблетки предков".

"Этот Дэн, должно быть, стоит десятки миллионов, кто такой большой?"

"Какой Даост купился на это, как так получилось, что нет половины новостей, вы, ребята, знаете, кто этот человек?"

"Разве это не даосист из Цзяньнаньской лошади?"

Точно так же, как был гул спекуляций, единственное крыло сказало вслух: "Даосисты не спекулируют, эта подруга просто смертная, она здесь".

Нинг Тао оглянулся назад и одним взглядом увидел, что он замер в шоке.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0477: Что такое любовь в мире?**

0477 Глава Спрашивая мир, что такое любовь, женщина, которая ступила на красную дорожку и подошла к сцене, была одета в черную куртку, казалось бы, немного тонка, но очертила изгибы большого тела. Ее шаги не были быстрыми, даже немного тяжелыми.

Нин Тао не была незнакомкой этой женщине, даже в этой жизни, потому что она была Линь Цинъю. Он никогда не мечтал, что человеком, который хочет взять этого предка Ищущего Дэна, будет Линь Цинь Юй, что случилось?

Лицо Линь Цинъю не имело ни малейшего выражения, молчаливо, как лед, и ее взгляд даже не взглянул на сторону Нин Тао.

"Киёсу, иди сюда, мне нужно тебе кое-что сказать". Нинг Тао сказал вслух.

Но Линь Цинъюй, кажется, не слышал его голос и прошла мимо него, в то время как ее глаза никогда не смотрели в эту сторону.

Нин Тао сказал затихшим голосом: "Цин Шу, что ты делаешь? Иди сюда!"

Линь Цинъюй все еще игнорировала Нин Тао и вместо этого ускорила свой темп в сторону одиночного крыла.

В первый раз, когда я увидел это, я смотрел на Нин Тао, и я увидел углы его рта с улыбкой, которая была очень интересной: "Это даосский друг Нин, я слышал, что вы также очень успешны в области алхимии, я не знаю, что вы думаете об этой таблетке предков". Или предложи".

Нин Тао не был в настроении игнорировать Одинокое крыло, он догнал Линь Цинъюй и протянул руку: "Цинъюй, ты с ума сошел? Ты забыл, что случилось с твоим братом? Этот эликсир не для тебя!"

Линь Цинъюй посмотрел на Нин Тао и в конце концов заговорил: "Важны ли для тебя моя жизнь и смерть? А еще, какая тебе разница, ем я или нет?"

"Успокойся!" Сердце Нинга Тао было в огне, и он говорил в яростном тоне.

Линь Цинюй холодно посмеялся: "Ты говоришь мне успокоиться? Ты убил моего брата. Как ты ожидаешь, что я успокоюсь? Давай, скажи это!"

Нинг Тао замер на месте.

Во время битвы на Святой Горе, Цзян Хао уничтожил вертолет, на котором Линь Цинхуа ехал с атакой на солнце, и вертолет взорвался на месте, но он не видел тела Линь Цинхуа. В его сердце все еще был проблеск надежды, что Линь Цинхуа не умер, в конце концов, во Флоренции он прыгнул из собора Богоматери Сотни Цветов высотой в несколько десятков метров, не упав до самой смерти, его тело обладает ужасной способностью к регенерации и исцелению, то есть выжить при взрыве вертолета не представляется невозможным. Но в это время Линь Цинъюй говорит ему, что Линь Цинхуа мертв, и новости приходят так внезапно, что он застигнут врасплох.

Эмоции Линь Цинь Юя росли, "Ты говоришь! Как мне встретиться с тобой? Как я должен сохранять спокойствие?"

Нинг Тао был безмолвным.

Линь Цинь Хуа был застрелен Цзян Хао, но это было нормально для Линь Цинь Юя, чтобы обвинить эту ненависть в убийстве своего брата, и ему нечего было сказать. В конце концов, Цзян Хао был его невестой, снайперы также доминировали над ним, и он был связан со смертью Линь Цинь Хуа.

Однако, если бы ему пришлось выбирать между Ge Ming и Линь Цинь Хуа сейчас, и эти два друга могли жить только один, он бы в конечном итоге выбрал Ge Ming, независимо от того, как тяжело это было. Тот факт, что Ге Мин был его домашним любимцем и имел более глубокие чувства, был только одной из причин, и была еще более важная причина, почему Ге Мин был добрым человеком, в то время как Линь Цинхуа был новым демоном, и тот, который стоял посреди враждебного лагеря, и был одним из тех, кто стоял за похищением Ге Мин и ранениями Су Я!

"Похоже, тебе нечего сказать." В глазах Линь Цинъю хорошо слышны слезы, когда она кричала Нин Тао: "Знаешь, как бы я хотела, чтобы мы никогда не встречались, тогда бы мне не было так больно... Ты мне нравишься, до последней нашей встречи я все еще представляла себе возможность того, что мы будем вместе, но ты убила моего брата! Ненавижу тебя!"

Чем глубже ты любишь, тем глубже тебе больно.

У Нин Тао губы дёрнулись, наконец-то говоря: "Цин Ю... о твоём брате, мы можем сесть и поговорить об этом, но ты не можешь взять этот эликсир, ты умрёшь!"

"Я мертв, и это из-за тебя, ты будешь чувствовать себя виноватым всю оставшуюся жизнь, я хочу, чтобы ты запомнил меня навсегда!" Линь Цинъюй старалась изо всех сил вырваться из рук Нин Тао и сделала шаг в сторону одиночного крыла.

Если Нинг Тао хотел вытащить ее, она была полна решимости не вырываться на свободу, но в чем смысл вытаскивания? Он может подержать его некоторое время, он может держать его всю жизнь?

Одинокое крыло вздохнуло: "Спрашивая, что такое любовь в мире, оно научит людей жить и умирать вместе". Мисс Лин, хотя мы встречаемся только в первый раз, но, судя по всему, даосский Нин не такой уж предатель и злобный человек, в этом деле должно быть какое-то недоразумение, даосский Нин, вам так не кажется?"

Нин Тао холодно сказала: "Ее брат Лин Цинхуа умер из-за меня, мне нечего объяснять, мне не нужно твое лицемерие, чтобы говорить приятные вещи".

Сделай это и не бойся признаться.

Одинокое крыло засмеялось и сказало: "Кажется, мой Тао слишком много болтает, твои обиды не имеют ничего общего с моим Тао, и мой Тао не беспокоит, так что давай остановимся на этом". Это запуск нового Дан бедного Дао, лучше вернуться к правде, Сяньэр, возьми этот Поиск предков Дан и отдай его даосистам за их признательность".

"Да". Лю Сяньер ответил с уважением.

Не дожидаясь приезда Лю Сяньэра с нефритовой тарелкой, большая группа даосских друзей уже хотела поторопиться. Первый, кто начал, второй, в мгновение ока, окружил Лю Сяньэра тремя слоями.

Мастер Фа Конг, мастер истребитель, и Тан Цзисянь явно не удосужились пойти на такое веселье и все еще стояли там, где были.

Нин Тао сдвинул глаза, чтобы посмотреть на Мастера Факонга: "Мастер, что происходит?"

Мастер Фа Кхонг провозгласил зов Будды: "Амитабха Будда, даже бедный монах не знает".

Нин Тао пошевелил глазами, чтобы снова посмотреть на Тан Цзисянь.

Тан Цзисянь расправила руки: "Не надо меня спрашивать, я тоже не знаю".

Мастер Леди Тушение был рядом с ней, но Нин Тао не удосужился спросить ее, потому что считал, что мастер Леди Тушение был приглашен только мастером Фа Импиреаном, чтобы прийти и стать свидетелем его мирных переговоров с У Юэ, как она могла знать?

"Разве ты не собираешься остановить ее?" Тан Цзисянь спросил риторически.

Нин Тао покачал головой: "Если бы она хотела взять этот эликсир, она могла бы взять его до того, как я пришел, и я остановил ее сейчас, но она может взять его после. Она не хочет слушать ничего из того, что я говорю сейчас, так как я могу ее остановить? Могу ли я держать ее до конца своей жизни?"

Если бы Линь Цинхуа не умер, или не умер из-за него, то, что он сказал, Линь Цинъюй, возможно, все еще слушает. Чем больше он убеждает, тем больше он не будет слушать его, и тем больше он будет принимать Дэн поиска предков.

Кто в этом мире когда-либо понимал четыре слова "любовь и ненависть", "любовь и ненависть"?

"Что случится, если она его съест?" Тан Цзисянь снова спросил.

"Умрет". Ответ Нинг Тао был прост.

Тан Цзисянь нахмурился: "Это все еще очень странно, знать, что это убьет тебя, но все равно есть это, тогда Линь Циньюй так хочет умереть, чтобы показать тебе?".

Нин Тао сказал: "Нет, потому что она знала, что я спасу ее, и люди, которые заставили ее это сделать, знали, что я спасу ее".

Тан Цзисянь посмотрела на Нин Тао немного странным взглядом: "Разве это не тот человек, о котором ты говоришь?".

Нин Тао сказал: "Я говорю о У Юэ и, возможно, Николасе Конти".

Линь Цинъюй была с Линь Цинхуа, а после смерти Линь Цинхуа Линь Цинъюй бесследно исчезла, и когда она вновь появилась, это был так называемый запуск нового Дана, а затем ей пришлось взять того предка, Ищущего Дана. Все знаки указывали на то, что У Юэ и Николас Конти Святая Гора, скорее всего, достигли какого-то тайного соглашения после битвы!

"Ты спасёшь её?" Тан Цзисянь спросил.

Нин Тао упал молча, пока он не был тем, кто дал Предка Ищущий Дэна, чтобы превратиться в нового демона, он может спасти его. Но это было и самой трудной частью для него, Линь Цинь Юй видел в нем того, кто убил его брата, и теперь он не в силах отомстить ему, но как только он стал новым демоном, то он будет иметь власть мести. Кто бы мог подумать, что женщина, рожденная от любви, сделает? Тем не менее, как только она принимает зелье Предков и становится новым демоном, первое, что она сталкивается с неизлечимой демонической болезнью, если он не спасет ее, она наверняка умрет.

В это время Мастер Фа Конг сказал: "Мастер Нин, мой бедный монах не согласен с Вами, У Юэ заключил сделку с моим бедным монахом, чтобы помириться с Вами, как она может быть вовлечена в такое дело?".

Нин Тао сказал: "Мастер - высокий даосский монах, и он слишком хорошо смотрит на людей, но у людей в этом мире есть ненасытные желания, и их сердца самые сложные, так как как Мастер может быть уверен, что Нао Юэ искренен в мирных переговорах со мной"?

Мастер Фа Кхонг провозгласил призыв Будды: "Амитабха Будда, мой монах знает ее сотни лет, и я верю, что она не отвернется от себя".

"Ну, я доверяю решению Мастера, но теперь это вопрос человеческой жизни, смотрит ли Мастер и ничего не делает?" Нинг Тао сказал.

Мастер Сокол сказал: "Я также считаю, что зелье не вредно, если это то единственное крыло, как его можно вынуть". Он только что ясно дал понять, что потратил сотни лет на его улучшение, и что Дэн определённо не ядовитый Дэн, который вредит людям. Если он действительно кого-то убил, то, конечно, бедный монах должен отправить правосудие".

С этим заявлением Нинг Тао даже не было интересно с ним разговаривать.

Нин Тао перешел на сторону четырех рыбных демонов и подошел к уху Чжан Цяньсуя и прошептал ему.

Чжан Цяньцзюцзы кивнул.

Мастер Фа Кенг, казалось, что-то понял и двинулся за ним: "Мастер Нин, мирные переговоры между вами и У Юэ еще даже не начались, так что не создавайте никаких проблем".

Нинг Тао сказал: "Хозяин, не волнуйтесь, я просто разговариваю с другом о личном деле".

У мастера Сокола губы шевельнулись, желая что-то сказать, но не сказав это снова.

В это время из толпы вышел единый крылатый голос: "Друзья-даоисты, пожалуйста, отойдите немного назад, вы видели этого Дао - Дана Предков в поисках, а теперь, пожалуйста, позвольте мисс Лин взять Дана и позвольте нам стать свидетелями волшебной силы этого Дана в поисках предков вместе".

Толпа, собравшаяся вокруг, немного рассредоточилась.

Линь Цинъюй стоял деревянно у нефритовой тарелки Лю Сяньэра, а Древний Поисковик Дан, который излучал зеленоватое сияние, спокойно лежал в нефритовой тарелке. Её взгляд был на того предка, который искал Дэна, её глаза были вялыми, и она не знала, о чём думает.

Одинокое крыло сказало: "Пожалуйста, мисс Лин".

Только тогда Линь Цинъю отошла, и она засомневалась на мгновение, потянувшись к Родственнику Искать Дэна в нефритовом подносе.

"Подожди!" Нин Тао подошел с большими шагами, задерживая дыхание, когда он шел, чтобы избежать запаха Предка Ищущий Дэна. Он единственный здесь, у кого аллергия на предков Дана, и больше ни у кого нет.

Одинокое крыло столкнулось с Нин Тао с намеком на насмешку в углу его рта: "Даосист Нин, что ты пытаешься сказать?".

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0478: Ты укусил меня?**

Глава 0478: Ты укусил меня? Нинг Тао сказал: "Даосист Дэн, дай мне посмотреть, как выглядит твой даосист Дэн в поисках предков".

Одинокое крыло сказало слабо: "Ты можешь смотреть только издалека, не прикасаться, даже если ты стоишь здесь, даосский Нин, ты можешь видеть, смотреть на свет Данского цвета, чувствовать запах Данского аромата".

Нин Тао взглянул и сказал: "Этот столб для поиска предков, который ты усовершенствовал, плохого качества, тот, который я усовершенствовал, намного лучше, чем твой".

Одинокое крыло холодно ворчало: "Даже Свет рисовых зерен осмеливается соперничать с Солнцем и Луной? Ты сказал, что твой дан лучше, чем у бедного Дао, вытащи его и посмотри".

Нин Тао сместила глаза и посмотрела на Линь Цинруй: "Конечно, Цинруй, подойди и посмотрите вместе. Так как ты решил забрать этого Дэна-родителя, у меня тут есть лучший, и лучше забрать мой, чем его".

Линь Цинъю не двигалась, она посмотрела на Нин Тао, ее глаза полые.

Сердце Нин Тао почувствовал боль, не было большей печали, чем смерть сердца, только глаза человека, чье сердце было мертво, было бы так пусто. Но никто другой не причинял ей столько боли, это был он.

Одинокое крыло призывало: "Брат Нинг, почему бы тебе не вынести его, ты боишься, что у тебя нет лучшего зелья? Так как ты этого не сделал, ты все еще осмеливаешься произносить такие большие слова перед бедным Тао?"

Нин Тао открыл небольшую коробку с лекарствами, но вытащил небольшой фарфоровый флакон, содержащий тонкий первичный рецепт Дана, и после того, как вытащить его, не открывая, он сказал Линь Цинь Юй: "Цинь Юй, подойдите и посмотрите".

Тогда Линь Цинруй сказала: "Тебе не нужно бросать и поворачивать, я тебе больше не доверяю, разве ты не пытаешься остановить меня от принятия этого эликсира? Я съем его для тебя!"

Сказав это, она внезапно протянула руку помощи и схватила Дэна "Поиск предков" на нефритовом диске.

Нин Тао внезапно набросился на Лин Цин Ю.

"Ха!" Одинокое крыло нанесло удар в спину Нин Тао.

Он уже был на стороне Нин Тао, был близко и рано в карауле, и его кулак приземлился на спину Нин Тао, когда он внезапно начал.

Бряк!

С приглушенным звуком тело Нинг Тао потеряло равновесие и громко упало на землю.

Но в тот же миг, рука-рубка, размахивая рукой, схватила Дэна "Поиск предков" в нефритовом подносе, который держал Лю Сяньэр.

Чжан Цяньцзюцзы ударился.

"Не смей!" Одинокое крыло, испуганное и разгневанное, прыгнуло вперёд и набросилось на эту руку.

Нинг Тао внезапно протянул руку и схватил за лодыжку одного крыла в одной руке.

Бряк!

Тело Одинокого Крыла также потеряло равновесие, и голодная собака набросилась на землю и упала.

Цель Нин Тао заключалась только в том, чтобы достать единственное крыло, так как, если его побьют или ударят, это не имеет значения, он просто должен был бороться за шанс для Чжана Цяньцзюэ.

Рука Чжана Цяньцзюэ видела, что он собирался схватить того Дэна, который искал предков.

Внезапно со стороны пролетел ледяной свет, растрескивая воздух жгучей аурой в голосе. Это пламя - пламя настоящего газа, и создается оно только за счет скорости прорыва предмета сквозь звук, трясущегося о воздух!

Чжан Цяньцзюцзы в панике сжал руки. Холодный свет падал на его заднюю часть руки. В тот момент, когда он пролетел мимо, на его руке брызнуло облако крови, оставив глубокую, видимую костную рану на спине!

ДИНГ!

Холодный свет врезался в скалу на краю парящей скалы и окунулся в голову перед тем, как сделать паузу. Это был короткий серебряный меч, его кремень качался на ночном ветре.

"Кто бы ни осмелился его забрать, я отрезал ему руку". Пролетает силуэт, его юбка трепещет, запах небесной летающей феи, который невозможно описать. Как только она потянулась за рукой, короткий меч, проткнувший горные скалы, улетел обратно в ее руку.

У Юэ здесь.

Ее Летающий Дхармический Меч был уничтожен Небесной Внешней Клиникой, и хотя этот короткий меч был не так силен, как этот Летающий Меч, очевидно, что он также был оружием Дхармического уровня.

В это время возмущенные одного крыла пнул Нинг Тао на грудь, сразу же ударил Нинг Тао с его стороны, его лодыжку, которая была в руках Нинг Тао также получил свободу. Но как раз в этот момент нога Нин Тао также ударила ногой в положение между его ног, которое он еще не успел закрыть.

Взаимный ущерб.

С двумя приглушенными звуками, которые появились почти одновременно, оба тела Нинг Тао и Одинокого Крыла соскользнули на временную землю, оба соскользнули в нескольких позициях, прежде чем остановиться.

С изюминкой, Нинг Тао встал с земли, без всякого дерьма.

Одинокое крыло также отскочило от земли и встало, но в тот момент, когда он встал, кот опустил спину и прикрыл руками ту часть, где было трудно говорить. Несмотря на то, что "Когтевой кулак" Нин Тао был не очень мощным, его нелегко выдержать, если напасть на главный пункт.

Глаза Нин Тао переместились в Линь Циньюй, но, не сказав ни слова и не сделав ни шагу, черная фигура приземлилась между ним и Линь Циньюй, заблокировав его путь и вид.

Длинное черное платье, черная шляпа и черная вуаль с капюшоном Wu Yue от головы до ног подарили людям несравненно одинокое и высокомерное чувство. Глядя на множество культиваторов и демонов на этой парящей скале, никто не смог прикрыть ее ауру, даже Мастер Огнетушитель Разума и Мастер Факонг.

Нин Тао вдруг несколько понял трудность Мастер Факон неохотно вмешиваться, чтобы дать Линь Циньюй Поиск предков Дан из одного крыла, он продавал старое лицо, У Юэ дал ему, если он дал ему лицо, или нет. Если он вмешается, он не только не сможет остановить Лин от принятия Предков поиск Дэн, но он также будет в конечном итоге с позорным результатом.

Точно. Кто такой Ву Юэ? Во времена династии Цин он был главой императора династии Цин и потомком единственной в истории императрицы-женщины У Цзэтянь, знаменитой зетской феи.

Несмотря на то, что между ковшовой шляпой и черной вуалью был зазор, Нин Тао почувствовал, что два глаза У Юэ уставились на него, и ненависть в этих глазах горела, как пламя, чтобы сжечь его до пепла!

С таким взглядом она бы все равно смирилась с ним?

"Мисс Лин, чего вы ждете?" Первые слова У Юэ после приземления.

Линь Цинъюй внезапно протянул руку помощи и схватил Дэна Поиск предков в нефритовом подносе, положил ей в рот и проглотил его с наклоном шеи.

Нин Тао хотел остановиться, но У Юэ был прямо перед ним, у него было сердце, но не было власти.

У Юэ отошел в сторону, показав Линь Цинь Юя позади нее.

Нин Тао увидел ее, и она выглядела нервной, руки и ноги немного дрожали.

У Юэ протянула руку и сняла шляпу, и при свечах ее лицо было ясным и красивым, ее поза была выдающейся, давая ей ощущение, что она прекрасна, как бессмертная. Если У Мэй Нианг была так же красива, как тогда, то неудивительно, что она очаровала императора Гао Цзуна.

Ву Сяолинь быстро подошел, принял ведро шляпы в руке У Юэ обеими руками, и отступил.

В это время, однако, глаза У Юэ больше не были суровыми, и она говорила без половины эмоций в ее тоне: "Доктор Нин, вы пришли, чтобы заключить мир со мной, но вы принесли деревенский дикий демон, что вы не знали, где найти, чтобы ограбить Древнего Одинокого Крыла в поисках Дэн, это ваша искренность?

"Кто его взял?" Чжан Цяньцзюэ сказал: "Мне просто нравится этот Дэн, я хочу потрогать его до того, как эта девушка его съест, как ты можешь оценить его, не прикасаясь к нему? Кроме того, вы, ребята, не повесили табличку, чтобы сказать всем, чтобы не трогали зелье, так что вините меня?"

Одна из фей Ву Юэ затонула в мрачной остановке.

В это время Мягкий Небесный Голос добавил: "Ты, женщина, говоришь так грубо, какой деревенский дикий демон, теперь сельская хукоу стоит больше, чем городская хукоу, ты должна хорошенько подумать, прежде чем говорить, не опозорить тебя, городские жители".

В толпе белый зайчик Пуф храпел, понимая, что она одна смеется, а затем снова протянул руку, чтобы прикрыть рот.

"Как ты смеешь!" У Юэ выпустил гневный крик и помахал рукой, собираясь бросить короткий меч в руку по направлению к Мягкому Тянь Иню.

Прямо потрясая руками, он оттачивает одной рукой баржу и лезвие затмения!

У Юэ в тот момент, когда короткий меч собирался вылетать из руки снова схватил эфес, изысканный пистолет баржи снаряда в руке Нин Тао взорвали через законное оружие Сунь Пинчуань эрху, избили через ее законное оружие летающий меч, она очень хорошо знала силу этого пистолета. Лезвие затмения в руке Нин Тао, которое она не испытывала, но у нее был инстинкт трепета и она не осмеливалась его недооценивать.

Если бы летающий меч был в ее руке, она все равно могла бы угрожать Нин Тао и даже убить его с уверенностью, но ее летающий меч уже был уничтожен Небесными клиниками, поэтому убить Нин Тао было нелегко.

Одна из очень важных причин, по которой Нин Тао поспешил на встречу, заключалась в том, что летающий меч У Юэ был уничтожен клиникой "Небесные сокровища", а У Юэ хотел убить его, и с его натренированными одеяниями и "Небесными сокровищами", У Юэ опасался, что ему придется быть наполовину уставшим, прежде чем он сможет убить его.

Сцена, которая изначально была живой и захватывающей, в знак признания Нового Дэна, превратилась в сцену ожесточенного напряжения. Культиваторы и демоны, стоявшие близко друг к другу, отступали, опасаясь, что по ошибке будут ранены. Единственные четыре рыбных демона все еще стояли позади Нинг Тао, не сделав ни шагу назад. Даже Мягкий Тянь Инь, который не мог драться, за которым гнался по машине водитель-невидимка, сжимал пару белых и нежных маленьких кулачков и смотрел парой красивых глаз, свирепым взглядом готовясь к схватке.

Нин Тао холодно сказал: "Ты собираешься это сделать, я не знаю, твой ли это меч, или мой пистолет? Если ты посмеешь переместить моих людей, то не будет ни малейшей возможности мира между мной и тобой, и если ты хочешь войны, то я дам тебе войну".

"Думаешь, я не смогу убить тебя без летающего меча?" У Юэ чувствовал, что на тиграх трудно ездить.

"Ты мог бы прийти и попробовать." Нинг Тао не был наполовину мягким.

В глазах У Юэ вспыхнула вспышка ненависти: "Ты, младший врач, только что поступивший в академию, на самом деле осмеливаешься говорить со мной в таком тоне, и сегодня вечером я улажу с тобой счет за то, что ты уничтожил мой летающий меч...".

После этого суровые слова, вероятно, руки, не ждали ее, чтобы закончить слова, ряд даосских друзей внезапно полетел, прыгнул, прыгнул, повернул на несколько десятков метров от глаз. Сцена была похожа на бросание камня в пруд, где собрались сотни лягушек, стрекоз, мотыльков и тому подобное.

Только один человек не отступил, а вместо этого продвинулся вперед, и один плоскостной прыжок приземлился посреди Нин Тао и У Юэ с блеском в глазу.

"Амитабха". Мастер Фа Кхонг объявил гимн Будды и сказал вслух: "Пожалуйста, выслушайте меня и скажите, когда придет время мести". Сегодня вечером два монаха были изначально приглашены сюда бедным монахом на мирный разговор, и это еще даже не началось, как получилось, что они воюют?"

И У Юэ, и Нин Тао не разговаривали, враждебно смотрели друг на друга.

Мастер Сокол сказал: "Мастер Нин, послушайте бедного монаха, вы положите пистолет и нож в руку в первую очередь".

Только тогда Нин Тао опустил усовершенствованное баржевое ружье и лезвие Затмения, но только положил их и не убрал.

Мастер Сокол снова сказал: "Мастер Ву, и вы положите меч в руку вашу, и тогда мы поговорим".

Как она посмотрела на Нинг Тао, она все еще хотела наброситься на него, подержать его и ударить десятками мечей.

Нин Тао плевать. Ты меня кусаешь?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0479 Глава 0479 Королева и миньон**

0479 Глава 0479 Королева и Мастер-миньон Фа Кхонг сказали: "У моего монаха до сих пор есть эти слова, когда настанет время мести, нет в этом мире незабываемой ненависти". Западные демоны разорили наш Китай, и мы должны быть едины с внешним миром. Ради страны и народа, это большое благо, вы двое думаете, я прав?"

У Юэ сказал: "Мастер Сокол прав, это нормально, если вы хотите, чтобы я сотрудничал, сначала почините мой летающий меч, а затем наши две семьи вынесут куб Дэн, чтобы поделиться".

Мастер Сокол пошевелил глазами, чтобы посмотреть на Нинг Тао: "Что думает мастер Нинг?"

Нин Тао не мог не улыбнуться, он уже получил кубик дана пятого черепа, а предложение Ву Юэ было равносильно тому, чтобы извлечь из неё максимум пользы, ничего не отдавая. Боковой части пришлось не только закрепить ее летающий меч, но и преподнести в подарок пять датских кодов из черепа. И как только он отремонтировал летающий меч У Юэ, женщина могла снова угрожать ему, так сказать, все было использовано ею с помощью одного камня. У него голова застряла в двери. Он согласится?

"Мастер Нинг, вы согласны?" Увидев смех Нин Тао, мастер Факонг сразу же интерпретировал его.

Улыбка на лице Нинг Тао была еще более очевидной: "Обещай, почему бы и нет. Однако, поскольку старейшина Ву сделал два условия, позвольте мне сделать и одно".

Лицо Ву Юэ опустилось до бледности: "У тебя ещё есть условия?"

Нин Тао хладнокровно посмеялся: "Только тебе позволено создавать условия, а не мне? Так о чем еще мы говорим?"

"Мастер Ву, сначала послушайте условия мастера Нинга". Мастер Фа Кхонг сказал.

"Ха!" Ву Юе холодно ворчал.

Это первый официальный контакт Нин Тао с У Юэ, эта женщина не произвела на него никакого хорошего впечатления, высокомерная, беспощадная, властная, жестокая и бессмысленная, не королева, но у королевы есть все проблемы.

"Мои условия просты." Нин Тао сказал: "Я могу починить твой летающий меч, и еще я могу дать тебе кубик дана в моей руке, но ты должен принести мне кубик дана из того фрагмента черепа в руке императора Николая Канга".

У Юэ ворвался в ярость: "Ты убиваешь мечом!"

Нин Тао смеялся: "Фрагменты в моей руке не зря, требуется много духовного материала, чтобы восстановить летающий меч волшебного оружия для вас, вы ничего не платите, но вы хотите воспользоваться большим преимуществом, кто вы о себе возомнили? Не говори о тебе, Ву Юэ, даже Ву Зетян не может этого сделать!"

Драконы имели обратные шкалы и фениксы имели обратные волоски, и это заявление очевидно взъерошило обратные волоски Wu Yue. Глаза У Юэ сверкнули яростным светом, и волной его руки, короткий меч в руке мгновенно превратился в холодную ость и ударил ножом в грудь Нин Тао.

Нинг Тао поднял руку и пронзил прошлое.

Двое мужчин ударили почти в один и тот же момент, без особого порядка. Похоже, что оба мужчины думали об этом, зная, когда другой захочет нанести удар, и когда он нанесет удар.

ДИНГ!

Летающий меч столкнулся с рафинирующей пулей, и облако сильного ци выстрелило в пламя, и пуля и короткий меч упали на землю в то же время. Боеголовка деформирована, короткий меч никуда не денется, на теле меча появилось несколько ледяных трещин, по-видимому, отходы.

Нин Тао мог ремонтировать магическое оружие, но он также был экспертом в уничтожении магического оружия, изысканной баржи и скальпеля с лезвием солнечного затмения, все это было острым оружием, которое уничтожало магическое оружие.

В момент, когда короткий меч разбился о землю, У Юэ получил его обратно, и в процессе, он сделал шаг в сторону и поместил свое тело позади мастера Fa Air. У нее в руке также был лишний мана-талисман, и как только появился этот мана-талисман, вокруг ее тела мгновенно появилось мощное мана-силовое поле.

Еще до того, как был использован талисман, сторона Нин Тао уже чувствовала страшное давление, это было похоже на то, как на него смотрят и его окружают бесчисленные духи обиды, и он в любой момент подвергнется невидимому нападению!

"Хватит!" Мастер Дхаконг зарычал: "Мой монах начал мирные переговоры между вами, и вы фактически переместились перед моим монахом.

Точно так же, как он говорил, Мастер Синь перешел на сторону Нин Тао, ее летающий меч слегка приподнят в руке, и она также сказала: "Мастер Ву, Мастер Нин оказывает услугу моей Эмей Секты, и я также должен Мастеру Нин большую услугу".

У Юэ холодным голосом сказал: "Мастер-Уничтожитель Разума, тебе лучше подумать о последствиях!".

Мастер Ми Синь говорил без обиняков: "Бедная монахиня уже ясно подумала, не нужно больше об этом думать, но мастер У должен подумать об этом еще раз, легко разбить зеркало, но не так просто починить разбитое зеркало".

Ву Юе холодно ворчал.

Госпожа Менталист продолжила: "Мы, монахи, верим в одну причину и один эффект, без которого не может быть никакого эффекта". Твой летающий меч был уничтожен, потому что ты хотел убить Мастера Нинга, это было твоим собственным делом. Мастер Нинг был готов обменять место в его руке на кубик дана в руке Николаса Конти, в той сумме, в которой вы на самом деле воспользовались. Вы упомянули два условия, но Мастер Нинг упомянул только одно условие, а Бедная Нин считала, что состояние Мастера Нинга было разумным. Ты можешь сказать "нет", но если ты это сделаешь, то это уже слишком. Боевой повелитель, думаешь, бедная монахиня права?"

Госпожа Ми Синь сказала все, что нужно сказать, а У Юэ не сказала ни "да", ни "нет", и в углу ее рта появилась странная улыбка.

В тот же миг Линь Цинь Юй внезапно упал прямо вниз.

"Киёсу!" Нин Тао также проигнорировал тот факт, что Wu Yue и Single Wing были рядом с Lin QingYu и набросились на него без всяких раздумий.

Ни У Юэ, ни Одинокое крыло его не остановили.

Нин Тао держал Линь Циньюя на руках, и при таком небольшом контакте он заметил, что сердцебиение Линь Циньюя резко ускорилось, по крайней мере, в два раза быстрее, чем обычно. Ее дыхание тоже было неупорядоченным, иногда быстрым, а иногда и слабым, создавая впечатление, что она собирается умереть в любой момент!

В это время У Юэ открыла рот и сказала: "Нин Тао, ты сказал, что отдашь мне Дан Клык, а потом дай мне сначала посмотреть, настоящий ли Дан Клык, который ты отдал в прошлый раз, или нет". Если Линь Цинъю мертва, то это тоже из-за твоего фальшивого Дэнь Фаня!"

В прошлый раз, чтобы спасти Ge Ming Ningtao, он дал Lin Qing Hua поддельный эликсир, но это было Одиночное крыло, которое уточняло поддельный эликсир, а Одинокое крыло было человеком У Юэ. Как Дэн Фан и Линь Цинву оба прибыли в руки У Юэ было трудно догадаться, но Нин Тао не хватило духу размышлять над этим вопросом, он взял Линь Цинву и уехал.

Теперь казалось, что не только его сторона не восприняла этот мирный разговор всерьез, но и сторона У Юя не восприняла мирный разговор всерьез с самого начала, они просто хотели использовать Линь Цинь Юя, чтобы испытать подлинность дана cao, который он дал. Возможно была также цель для того чтобы отомстить ему для того чтобы причинить ему неприятности, ли Lin Qing Yu умерло или стало новым демоном, цель Wu Yue была бы достигнута.

"Мастер Нинг, куда вы идете?" Мастер Факонг спросил.

Нинг Тао был раздражен в своем сердце: "Чтобы говорить мирно, вы с ней говорите медленно, я должен спасать людей, у меня нет времени слушать вас, ребята, бип-бип".

Мастер Сокол был настолько отвратителен словами Нинга Тао, что был безмолвен.

Нин Тао оглянулась на У Юэ и холодным голосом сказала: "Цин Ю Линь лучше быть в порядке, если она умрет, я заставлю тебя заплатить за твою кровь"!

У Юэ хладнокровно посмеялся: "Самый важный младший, ты можешь сначала позаботиться о себе, рок, который принадлежит тебе, только что начался".

Нин Тао обнял Линь Цин Юя и подошел к сцене, пройдя мимо Мягкого Тянь Иня и четырех рыбных демонов и сказал: "Пошли".

Четыре рыбных демона последовали за Нин Тао.

Тан Цзисянь колебался и подхватил: "Ты хочешь спасти ее?"

Нинг Тао сказала: "Я не могу смотреть, как она умирает, я не спасу ее, не так ли?"

Тан Цзисянь сказал: "Я знаю, что ты сейчас не в хорошем настроении, но успокойся, когда Линь Цинхуа мертва, она сестра Линь Цинхуа, и она, очевидно, выполняет приказы У Юэ или Николаса Конти, разве ты никогда не задумывался о том, что она сделает с тобой после того, как спасет ее?".

Этот вопрос Нин Тао на самом деле долго думал, но до сих пор не нашел ответа.

Танг Цзисянь сказал: "Оставь ее мне, я сделаю так, чтобы ей было легче ходить".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Я врач, я не могу просто видеть, как она умирает и не спасти ее, не говоря уже о том, что то, что она стала непосредственно связано со мной". Одно дело для меня - спасти ее, а что она будет делать в будущем, это ее дело, я просто спрошу свое сердце".

"Но..."

Нин Тао прервала ее слова: "Хватит, хватит, ты не придешь, давай оставим все как есть".

Тан Цзисянь остановилась в своих следах и смотрела, как Нин Тао нес Линь Циньюя на руках и вел четырех рыбных демонов вниз с горы, быстро уйдя и, наконец, с глаз долой.

Толпа культиваторов и демонов на Летающей скале также рассеивалась одна за другой, и людей становилось все меньше и меньше. В сердцах людей также было некоторое негодование, потому что любой мог видеть, что этот так называемый запуск "Нового Дана" на самом деле был заговором против Нин Тао, они просто были обмануты и дали У Юэ и Одинокому Крылу свободу передвижения как массовым актерам.

Летая вверх по скале, за углом осталось всего несколько человек.

"Мастер Факонг, бедные нинни тоже прощаются." Мастер Ми Синь выбросила свой летающий меч и сделала прыжок, превратив его в поток света и мгновенно исчезнув в ночном небе.

"Амитабха". Только тогда Мастер Воздуха Дхармы объявил град Будды в том направлении, куда улетел Истребитель.

Тан Цзисянь вернулся к Мастеру Факуну: "Мастер, нам тоже пора уходить".

Мастер Факонг вздохнул: "Увы, этот мир уже не тот, что знаком моему монаху, мое сердце не древнее, мой монах мог бы вернуться в храм, чтобы поесть и помолиться за Будду, вместо того, чтобы присоединиться к веселью".

С этим вздохом он, кажется, стал намного старше.

У Юэ сказал: "Учитель, не торопись, приходи ко мне как-нибудь посидеть и прочитать лекцию о буддизме".

Мастер Сокол помахал рукой и не сказал ни слова, просто спустился с горы.

Тан Цзисянь также последовал за ней, и У Юэ не удосужился поздороваться с ней.

Презрительный гул исходил из ноздрей У Юэ: "Лицо нуждается в силе, чтобы поддержать его, без этой силы, сколько лица ты хочешь?"

Лицо Одинокого Крыла показало лестную улыбку, и тон его голоса также был удлинен: "Учитель, если бы не он и та старая монахиня, в том году приехал дан куанг, не было необходимости тратить столько вещей". Этот старый монах, с другой стороны, не интересуется миром, и он думает о себе, как о лидере праведного пути, и не мочится на себя, способен ли он на это?".

"Грубо". У Юэ сказал.

Одинокое крыло подняло руку и слегка подернуло ее на щеке: "Минион знал неправду и испачкал ухо своего хозяина".

У Юэ посмотрел на спину Тан Цзисяня и Мастера Факуна, который почти исчез, и сказал: "Если бы этот старый монах не был одержим своим статусом лидера Праведного Дао и сосредоточился на своем культивировании, его культивирование достигло бы моего царства к настоящему времени, жалость, сострадание". Есть те, кто говорит о четырёх, но в их сердцах полно лжи".

"Милорд прав".

"Не похлопывай по спине, присматривай за парнем после возвращения, он должен держать Дэна Као в руках, несмотря ни на что." У Юэ сказал.

"Да, миньон присматривал за ним, и он не знает об этом, хе-хе-хе."

"Пошли тоже".

"Маятниковый валик". Одинокое крыло кричало.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0480: Красный Баффало**

Глава 0480 Красная лисица Снег был тяжелым, скалистые вершины и леса были покрыты толстым слоем снега. На небе была звездная луна, которую не было видно, и до тех пор, пока глаз мог видеть, было темное, пасмурное облако над головой. Этот Бог, кажется, что он рухнет в любой момент.

Полка Дракона, неизвестная пещера посередине.

Нин Тао завершила экстренное лечение Линь Цинъю, духовная сила, защищающая чакру ее сердца, и прекрасная первичная рецептура Дана, повышающая ее жизненную силу. Она превращалась в нового демона с невероятной скоростью, намного быстрее, чем когда Линь Цинхуа и Цзян Хао превратились в новых демонов!

Он дал Линь Цинхуа поддельные формулы Дан, а Одинокое крыло смешало формулы Дан в руке У Юэ с поддельными формулами Дан, чтобы уточнить, что Ancestor Seeking Dan, которая была смешана с большим количеством не-дановских формул Духовных Материалов, что также привело к многим неопределенным переменным.

Текущая ситуация такова, что хотя он вернул Линь Цинъюя и не умрет внезапно, он не знает, как будет развиваться ее демоническая болезнь и каким новым демоном она станет в будущем.

Он привез Линь Цинь Юя обратно с Летающей скалы в Небесную внешнюю клинику, но не сразу активировал механизм лечения клиники. Потому что он не знал правил клиники для лечения демонических заболеваний, и Линь Цинхуа и Цзян Хао пошли в клинику после того, как они были больны в течение некоторого времени, было бы плохо, если бы Линь Цинъюй покинул клинику для лечения, как только она приняла Дэн Искатель предков, в случае, если демоническая болезнь еще не произошло, и просто вылечил ее от текущей болезни. Поэтому он привез ее сюда, чтобы вылечить, подождать, пока ее демоническая болезнь не поразит, а также взять это время, чтобы понаблюдать за ней.

Звук шагов шел сзади, Нин Тао оглянулся назад, но это был мягкий Тянь Инь, который вошел с пучком мертвых ветвей.

Мягкий Небесный Голос сказал: "Милорд, в пещере холодно, дайте мне собрать дрова, чтобы развести костер, она больна, слишком холодно - это плохо для нее".

Нинг Тао кивнул. Он хотел сказать ей спасибо, но слова так и не вышли, он действительно был не в настроении. До сих пор его разум был все еще запутанным.

Это нерешительность?

Нет, просто он очень серьезно относится к слову "сентиментальность". Это было в его интересах оставить Линь Цин Юй и дать ей позаботиться о себе, но он не смог этого сделать. Если бы он действительно мог быть безжалостным, то смотрел бы на себя свысока.

Сколько людей в этом мире могут видеть через слово любви?

В пещере загорелся костёр, от ревущего огня лишнее сияние тактического фонарика. Нин Тао протянул руку помощи и выключил утонченный тактический фонарь, затем посмотрел на Линь Цинь Юя. Пока не было никаких признаков того, что она проснулась, и огненный свет отражался на ее лице, все еще чистый и красивый, как всегда, совсем не изменился. Но как только она проснулась, она перестала быть той же Линь Цинъю, какой была раньше.

Мягкий Тингин сказал: "Милорд, я выйду первым, просто позовите меня, если хотите, чтобы я что-нибудь сделал". Кроме того, не волнуйся слишком сильно, твой друг будет в порядке".

Нин Тао улыбнулся ей, но в его улыбке был скрыт намек на горечь.

Мягкий Небесный Голос покинул пещеру, а Чжан Цяньцзюцзы, Ван Лао Бу и Мань Цзы Ли также находились за пределами пещеры, выступая в роли эскорта. На парящей скале, Нин Тао отдал свою жизнь, чтобы держать меч для них и поставить их безопасность в самое важное положение во все времена, и их преданность Нин Тао также углубился в процессе влияния.

Сравните ваше сердце с сердцем, вы относитесь к другим хорошо, другие будут относиться к вам хорошо, вы видите другие, как важно, другие будут видеть вас как важно.

В прыгающем огненном свете веки Линь Цинъюя внезапно трепетали, а затем медленно открывались. Она увидела перевернутую скалу над головой, и отражение, нанесенное на скалу огненным светом, и лицо Нинг Тао.

Нин Тао тепло сказал: "Цин Юань, ты проснулся, тебе лучше?"

"Ты..................... Линь Цинь Юй открыла рот, но сказала только одно слово.

Нин Тао сказал: "Хотя я не могу остановить тебя от употребления этого эликсира, я могу спасти тебя, в этот момент тебе не нужно сомневаться или волноваться, ты в безопасности".

"Здесь..."

"Это Божественная Полка Дракона, здесь безопасно, никто не придет и не потревожит нас." Нинг Тао сказал.

Сознание Линь Цинъюй постепенно пробудилось, и ее память постепенно вернулась к жизни, ее глаза были затоплены слезами, а ее голос перестал сниться, наполненный печалью: "Почему ты убил моего брата ... он был тем, кто принял тебя за хозяина ... почему ты был так жесток?".

С этим заявлением Нинг Тао пришла к выводу, что она еще не вошла в состояние демонической болезни. Это сделало его несколько благодарным за то, что он не активировал механизм исцеления клиники сразу же, если механизм исцеления клиники был активирован, как только он вернулся с Летающей скалы в Внешнюю Небесную клинику, то была вероятность того, что произойдут некоторые переменные, которые были вне его контроля.

"Ты, ты говоришь... зачем ты убил моего брата?" Две слезы скатились с углов глаз Линь Цинъюя.

Линь Цинхуа был убит Цзян Хао, но по такому случаю Нин Тао не будет вспоминать имя Цзян Хао, как и в будущем.

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказать: "Цин Ю, я верю, что вы уже знаете, что это за мир и с какими людьми вы общались в эти дни". Твой брат не обычный человек. Когда я исцелил его, он стал демоном. Я тоже не обычный человек, я еще и культиватор, но я культивирую Небесный Путь. Я исцеляю все болезни и делаю добро, и я стою в оппозиции ко всем нечестивым и злым людям в мире. Я не знаю, что случилось с твоим братом, и ты, кажется, не говоришь мне правду, но это уже не имеет значения. Я хочу сказать, что твой брат помог и похитил Гэ Мин, причинил вред Су Я, и даже угрожал тем сиротам в приюте "Солнечный свет", я убью его. Если бы это повторилось, я бы все равно убил его".

Ты лжешь!"

У Нинга Тао губы шевельнулись, но слова не вышли. Это она потеряла любимого человека, но он чувствовал боль в ней в этот момент, потому что он тоже потерял любимого человека, и знал, каково это.

"Убей и меня тоже, зачем ты спас меня, не лучше ли мне умереть? Мне сейчас так больно.......... "Линь Цинь Юй выползла из мёртвой травы и схватила её за волосы обеими руками.

Нинг Тао хотел утешить ее, но не знал, что сказать.

Внезапно в глазах Линь Цинъю вспыхнул зеленый намек.

Нин Тао двинулся в своем сердце, может ли быть, что он вошел в состояние демонической болезни?

Конечно, как только она повернула глаза, состояние Линь Цинъюй изменилось, и она внезапно замолчала, и ее слезы перестали течь, она просто посмотрела на Нин Тао с полыми глазами.

Нин Тао осторожно сказал: "Цин Ю, что с тобой?"

Слова упали, и ее лицо быстро превратилось в лицо другой женщины, с героической аурой между бровями.

Красная Баффи была странной женщиной в конце династии Суй. Она была самой известной женщиной-мечом в истории, а также была известна как "Три Героя" вместе с Ли Цзином и бородатым драконом.

Нин Тао пробудил свои глаза к состоянию перископа, и в его глазах демонический ци на теле Линь Цинъюя быстро увеличивался и становился сильнее. У него вдруг появилось предчувствие, что как только Линь Цинъю стал новым демоном, ее способности будут сильнее, чем у Линь Цинхуа и Цзян Хао!

Вероятно, это было связано с неопределенностью, вызванной включением поддельной формулы Дэн, если Дэн все еще был там, он все еще мог распознать его в своей учетной книге, но он не мог распознать его, так как он уже был съеден Линь Цинь Юя.

Но как только он был удивлен, Линь Цинъюй внезапно набросился на него, ее сила была настолько велика, что он был пойман врасплох и упал на землю.

Линь Цинъюй ездила на теле Нин Тао с яростным выражением лица: "Я убью тебя, ты злой собачий вор, который заставил страну и народ страдать"!

Когда звук упал, она взорвала кулак в храм Нинг Тао.

Бряк!

Нин Тао принял удар в храм, его голова качалась только на мгновение, и именно в этот момент он схватил ее за руки и держал ее на месте.

Линь Цинъю вдруг зажала ноги вокруг талии Нин Тао и открыла рот, чтобы укусить его в шею.

У Нинг Тао было столкновение лба с лбом.

Бряк!

Две головы столкнулись, затылок Нин Тао ударился о землю, голова Линь Цинь Юя наклонилась назад, приглушенный звук исходил из ее горла, и ноги, которые были прижаты талии Нин Тао также освободились и мягко упал на землю.

Нин Тао встал с земли, он поднял Лин Цин Ю и положил ее на землю вымощена засохшими листьями и мертвой травой, а затем он вызвал четырех рыб демонов в.

"Её демоническая болезнь была совершена, я приведу её обратно в клинику на лечение, вы подождите меня здесь, и я вернусь за вами, когда закончу". Нинг Тао сказал.

"Хорошо". Чжан Цяньцзюй сказал: "Просто мы раньше не бывали в таких больших горах и лесах, и так приятно бродить и открывать глаза".

Нинг Тао сказал: "Не уходи далеко".

"Будьте уверены, милорд". Манзули сказал с улыбкой.

Ван Лао Ба также сказал: "Господи... я не знаю... что случилось между тобой и этой женщиной... но если она должна была причинить тебе боль... я забил ее до смерти одним ударом... в то время... не вини меня".

Нин Тао похлопал Ван Лао Бая по плечу и был тронут в сердце.

Голос Мягкого Небесного Голоса был мягким: "Милорд, вам нужно, чтобы я ударил вас?"

Нинг Тао сказал: "Нет нужды, ты не можешь помочь мне с тем, что я хочу сделать, просто оставайся здесь и жди меня".

Мягкий небесный голос кивнул.

Не говоря уже о том, Нин Тао открыл дверь удобства в пещере, а затем ступил в дверь удобства с Лин Цин Юй в руках.

Зеленый дым свернулся на сайте the鼎 от добра и зла, и лицо человека на штативе показало яростное выражение, но это было не очень заметно. Если бы у Линь Цинъю были другие грехи, я боюсь, что на ее теле были бы десятки грехов, и это была также нормальная ситуация для людей на Добром и Злом Триподе, чтобы встретиться лицом к лицу друг с другом с гневным выражением.

Нин Тао поместил Линь Циньюя на пустое место в центре клиники, а затем вытащил бамбуковый набросок бухгалтерской книги из маленькой аптечки, готовый поставить Линь Циньюй диагноз. Тем не менее, не дожидаясь его, чтобы поместить Бамбуковую книгу счетов на определенной части тела Линь Цинъюй для диагностики, зеленый дым в Добром и Злом Трипод внезапно восстановился, и Бамбуковая книга счетов в его руке дергался слегка.

Нин Тао вдруг задумался об этом, не сегодня ли клиника Тяньвай собирает арендную плату?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0481 Глава: Саженец Истины**

0481 Глава Культивирование саженцев В клинике были пациенты и клиника была модернизирована, это был первый раз, когда Нинг Тао столкнулся с такой ситуацией. Линь Цинъю была в клинике, но она не повлияла на апгрейд Sky Outer Clinic. В трансцендентном существовании клиники даже ему, владельцу клиники, нечего сказать, если арендная плата не оплачивается в день сбора, она должна быть компенсирована сроком жизни, не говоря уже об одном пациенте.

В связи с внезапной арендной платой Тяньтяньской клиники, лечение, предоставленное Линь Цинью, не может продолжаться. Нин Тао должен был перенести Линь Цинъюя в свиток Писания и поместить его в библиотеку, затем вернуться к Доброму и Злому Триподу и открыть бамбуковую книгу, чтобы проверить ее.

Содержимое появилось из бамбуковой тетради: коллекция проката завершена, а модернизация клиники за пределами неба завершена. С двадцать девять дней и одиннадцать часов до следующей даты сбора арендной платы, арендная плата за следующий месяц составляет восемь тысяч добрых и злых арендной платы, а остаток на счету пятьсот семнадцать очков за добрые и злые арендной платы.

Арендная плата за следующий месяц все еще составляет $8,000, а за следующий месяц, если она будет продолжать обновляться, арендная плата за клинику добра и зла составит $16,000. Хотя до сих пор осталось шестьдесят дней, но чтобы заработать сначала восемь тысяч денег на добрый и злой диагноз, а затем шестнадцать тысяч денег на добрый и злой диагноз за шестьдесят дней, Нин Тао все еще ощущал огромное давление с неба.

Причина, по которой Чен Пинг Дао был еще жив, заключалась в том, что он всегда держал медицинский взнос в 200, возможно, сто за добро и зло, и зарабатывал сто девяносто, сто восемьдесят долларов в месяц, а затем компенсировать его с десятью или двадцатью годами жизни, предлагая при этом практику, чтобы увеличить свою жизнь. Но теперь, когда он модернизировал клинику до стандарта в 16 000 добрых и злых денег, не было сомнений, что месяц может убить его. Причина проста, несмотря на то, что сейчас он Доктор Культуры и имеет внутренний дан размером с баскетбольный мяч, невозможно увеличить его ожидаемую продолжительность жизни до 16 000 лет.

Каждый месяц - это битва за жизнь или смерть.

Я стал владельцем клиники после подписания душевного контракта с клиникой "Небесная Внешняя Клиника", клиника выполняет стандарты современного мира, боюсь, что людей больше, а арендной платы больше... Как еще мне дали бы столько трюков и тайных секретов, соответствующих моим характеристикам?".

Больше людей, больше арендной платы. Ты что, уличный магазин в торговом центре?

Как раз тогда, когда он думал о заслугах и тайных свитках, золотой свет внезапно вспыхнул в горшке добра и зла, и линия трещин протекала с таинственной энергией, сцена была похожа на галактику в звездном небе. В плотном золотом свете, казалось, скрывалось божество, которое учило Священные Писания.

Нин Тао собрал свой ум, очистил свои отвлечения и установил духовную связь с Добрым и Злым Триподом, и в его голове вдруг появилась большая полоса золотых и блестящих слов и фигур.

Техника Духовной Культивирования Льда и Огня.

Наконец, это была не Входная Заслуга Новичка, это была только первая официальная Заслуга Нин Тао за Культивирование, в прошлом, Небесная Внешняя Клиника поднялась на три уровня, и все, что он получил, это Заслуга Новичка. Он был членом главной небесной внешней клиники только более полугода, и он не чувствовал ничего особенного, но в глазах других практикующих врачей его выращивание и продвижение по службе было, безусловно, ракетной гонкой вверх.

Просто название все еще немного странное и напомнит о знаменитой песне "Лед и огонь", "Лед и огонь".....

После получения Техники Духовной Культивирования Ледяного и Огненного Огня, в голове Нин Тао снова появились новые слова и графика.

Истинный Ложный метод борьбы, очищающий Духовный Кулак.

Что это?

Разум Нинг Тао был наполнен любопытством.

На этот раз и Метод Культивирования, и Метод Культивирования Кулака, данный ему, были очень странными, со словом "Очищающий Дух" в них, может ли это быть связано с Младенцем Юаня?

Но что, черт возьми, такое настоящая или фальшивая драка?

Нин Тао прочитал "Легенду о Герое Стреляющего Орла", и в этой книге Чжоу Бо Тонг имеет боевое искусство, называемое правый и левый бой, и свой правый и левый бой, но как он должен понимать эту истинную и ложную схватку и очищать духовные кулаки? Он не мог понять, как.

Был получен Истинный Метод Ложного Матча, Утончающий Духовный Кулак.

Золотой свет в горшке добра и зла исчез, и облако добра и зла ци вышло из горшка, Фужан прямо, еще больше черного, чем белого, очень неуравновешенный.

У Нинга Тао была привычка, что каждый раз, когда клиника модернизировалась, и он получал новые технологии выращивания и кунг-фу, ему приходилось отправляться во внутренний мир, чтобы посмотреть. Это время не стало исключением, после получения Духовной очистительной техники Льда и Огня и Истинной и Ложной боевой техники, он вновь пробудил свое врожденное духовное сознание и вошел во внутренний мир.

В центре мира внутри его тела, болото, которое представляло грязевой боевой дворец остался, вокруг него было несколько трещин, которые заставляли его чувствовать себя беспокойным, и баскетбольный внутренний дан, подвешенный над грязевым боевым дворцом, остался черно-белым, серьезно вышли из равновесия.

Раньше существовали некоторые "питательные" преимущества поглощения очищающего фактора мягких тонов, но в конце концов, это было только один раз, и очищающий фактор, высвобождаемый мягкими тонами, был настолько мал, что эффект был минимальным. В этой ситуации он все равно не осмеливался заработать злые мысли и грехи, потому что, если он снова заработает большое количество злых мыслей и грехов, он боялся, что его внутренний дан станет полностью черным. В то время я боялся, что он войдет в Дао Бесов, и у него вообще не будет возможности войти в Дао Бесов, и Небесная клиника примет его!

Нин Тао ушел из внутреннего мира, он хотел разобраться и впитать в себя Технику Духовной Культивирования Огня Ледяного Огня и Технику Культивирования Кулака Истинного Ложного Боя, которую он только что получил, а затем попробовать свои силы еще раз, но в клинике был еще один пациент, у него просто не было на это времени.

Heng竖 был недалеко позади, и Нинг Тао покинул вестибюль клиники и отправился в библиотеку свитков для варп-каллиграфии.

Линь Цинъю лежала на земле с плотно закрытыми глазами, как будто она еще не проснулась.

Тем не менее, в глазах Нин Тао, ее предшественник поле не было предвестником поле коматозной женщины, аура, соответствующая части сердца была аномально активна, и, по его опыту, ее сердцебиение в этот момент достигло по крайней мере сто пятьдесят ударов.

Такое сердцебиение, очевидно, не может быть сердцебиение бессознательного человека, Нин Тао знал ее мотив, но он все равно подошел и протянул руку помощи, чтобы подготовиться, чтобы забрать ее.

Тем не менее, так же, как он наклонялся, Линь Цинъюй вдруг открыла глаза, и ее правая рука, пять пальцев в когти, схватил его в уязвимом месте.

Могучий орлиный когти Красной Баффи?

Я не видел ни истории, ни дикой истории, которая бы показала, что Хун Фу практиковала такое кунг-фу, но Линь Цинъю смогла это сделать, с ее пятью пальцами, несущими странно сильную Ци. Боюсь, что это потому, что дикие грецкие орехи с толстыми ракушками на горе настолько орлиные, что они могут есть готовые грецкие орехи.

Итак, он подтянул ноги и прыгнул.

Линь Цинъюй приземлился на когти, за ним последовала подметательная нога, которая перевернулась.

Нин Тао спрыгнул снова, темно удивленный в своем сердце: "Линь Цинхуа и Цзян Хао были очень слабы, когда они получили демоническую болезнь, даже способность менять лицо проявилась только после того, как она стала демоном, как она могла пробудить такой сильный ген предка, прежде чем она была вылечена от демонической болезни, не только она могла изменить лицо, но она также пробудила способность предка?

Причина этого в том, что Нин Дао полон любопытства по поводу Родоначальника Дана, который был добавлен в кучу духовных материалов, но сейчас определённо не время думать о том, что это за призрак Дана.

"Предатель, я, Красный Сосуд, сделаю сегодня небесную волю и убью тебя, бунтарь!" Линь Цинъюй вскочил с земли, и удар летучей ногой приземлился на грудь Нин Тао.

Нинг Тао тоже больше не прятался.

Бряк!

Большая длинная нога Линь Цинъю сильно ударилась о грудь Нин Тао.

Нин Тао даже немного не тряслась, хотя и действовала очень сильно, но это все-таки было связано с демонической болезнью, не совсем новым демоном, а ее ограниченные возможности не угрожали ему вовсе.

Базз!

Рев.

Подавительная сила клиники за пределами неба, как правило, подавлялась горой волн.

Линь Цинъюй издал жалкий крик, вылил полный рот крови, и одним щелчком мыши бар упал на землю. Только что она была еще жива и здорова, а потом лежала на земле, как мертвая собака. Если бы Небесная клиника напала на Нинг Тао, это было бы как нападение на Небесную клинику, и ее подавление было бы непростительным.

Однако именно с этим подавлением исчезла "Красная лисица" на теле Линь Цинъюя, вернулась слабая женщина, рот открылся, и из ее пролитого кровью рта раздался болезненный голос: "Больно........................".

У Нин Тао не было другого выбора, кроме как сделать это, но чтобы вылечить демоническую болезнь, ему нужно было подписать бумаги самому, а затем он мог активировать механизм лечения Небесной Внешней Клиники, что, очевидно, было невозможно, когда Лин находился в состоянии "Красной Баффи".

Нин Тао подошла и забрала Линь Цинъюя, а затем вышла, утешая ее, как она это сделала: "Не волнуйся, я пойду лечить тебя сейчас, ты скоро поправишься".

"Моя клиника, она называется "Клиника вне рая". Он олицетворяет небесный путь, где нечестивые приходят с благословением, а нечестивые - с наказанием". Нинг Тао сказал.

"Я... благословение или наказание?"

"Это нужно поставить диагноз, прежде чем ты узнаешь об этом, и после постановки диагноза я дам тебе рецепт, который тебе нужно подписать, и тогда клиника излечит тебя от демонической болезни".

"А потом... что?"

"Придет будущее, если ты не запишешься на лечение, ты умрешь." Нин Тао закончил то, что должен был сказать, и именно во время этих нескольких разговоров он отнес Линь ЦинЮй в вестибюль клиники, а затем положил ее на пол и разместил бамбуковый набросок бухгалтерской книги поверх нее.

Линь Цинъюй посмотрела на Добрый и Злой Штатив, человеческое лицо на этой штативе смотрело на нее гневно, заставляя ее нервничать, но и заставляя ее понять что-то, и две капли слеза скатились вниз с углами ее глаз.

Нинг Тао взял бамбуковый ноутбук и открыл его для просмотра диагностического содержимого выше.

Это контракт Линь Цинь Юя злого ума рецепт, обезглавливая корень демона и обезображивая его, чтобы искупить свои грехи.

Что удивило Нин Тао, так это то, что он никогда не мечтал о том, что Линь Циньюй на самом деле имеет Духовный Корень Инь Юэ и является добродетельным талантом в выращивании. Впервые в Бамбуковой книге был поставлен диагноз человека, пригодного для выращивания, и было неясно, какова природа таланта корня Инь Юэ Лин, но можно было ожидать, что это также в некоторой степени связано с датой ее рождения, которая опять-таки была годом А Цзы и 15 августа. Это также объясняет, почему она была сильнее, чем Лин Цинхуа и Цзян Хао, который также был демонской болезнью, и казалось, что это не только причина для поддельной медицины ищет Древнего Дана с некоторыми не-дана рецепт духа материал добавил, но и причина, почему она была пригодна для выращивания себя.

Судьба заставила людей, которые изначально были саженцами, пригодными для возделывания, стать новыми демонами.

Нин Тао прописывает контракт по рецепту злого ума и приходит в лицо Линь Цин Юя. Уродство обезглавленного демонического корня, эти два пункта искупления, ни один из которых Линь Цинь Юй не мог сделать, не смогли бы искупить грех. Но несмотря ни на что, он не хотел, чтобы она умерла.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0482 Глава Гуаньинь Сидячий Лотос**

0482 Глава Гуаньинь Сидячий Лотос Нин Тао передал Линь Цин Юю акт рецепта злой мысли: "Вот ваш акт рецепта, посмотрите и подпишите его".

Линь Цинъюй посмотрела на то, что было написано на знаке рецепта, это выражение выглядело странно, и когда она увидела это в конце, но вдруг стала взволнованной, она закричала на Нин Тао: "Нет-нет! Я не хочу обезображивания!"

Нин Тао минуту молчал, прежде чем сказал: "Как я уже говорил, это на потом, этот контракт на выписку рецептов - твой, ты искупишь свою вину или нет, это твое дело, я не буду навязывать тебе его".

Если бы это был кто-то другой, он бы либо сложить плохую идею рецепта акт и просто иметь пациента подписать его, но она Линь Чинг-ю, женщина, которая помогла ему в его время нужды и понравился ему, и он не хочет обманывать ее.

Услышав, что нет необходимости в обезображивании, Линь Цинь Юй немного закрепила свои эмоции, как она предварительно сказала: "Стану ли я... таким же, как мой брат?".

Нинг Тао кивнул.

"Тогда я забуду обо всем этом?"

Нин Тао посмотрел на неё: "Цин Ю, скажи мне, ты хочешь всё это забыть, или ты хочешь всё это вспомнить?"

"Помни!" Эмоции Линь Цинъюя снова вспыхнули: "Я должен помнить тебя, это ты убил моего брата и все испортил для меня! Ты мне так нравишься и хочешь быть с тобой, но тебе на меня наплевать, я тебя ненавижу!"

На мгновение Нин Тао захотел забрать назад контракт на выписку рецепта злых мыслей. Тем не менее, как только он увидел слезы в ее глазах и болезненное выражение, он не мог устоять перед этим сердцем.

Вот где он борется.

"Убей меня!" Линь Цинъюй внезапно подняла голову и на ее глаза пришли слезы: "Если ты вылечишь меня, и я стану таким же, как мой брат... я не смогу контролировать себя, чтобы отомстить тебе... ты убьешь меня быстро"!

Она умоляет о смерти.

Сердце Нин Тао было наполнено печалью, если бы он знал, что это конец, он, вероятно, не пошел бы лечить Линь Цинь Хуа, и в этом случае он не знал бы ее тоже. Если бы он ее не знал, она бы унаследовала имущество семьи Лин и жила богатой жизнью. И, может быть, влюбиться в того, кто ей подходит, иметь детей и жить обычной и счастливой жизнью. Но теперь у нее не осталось ничего, кроме боли и ненависти, которые он ей принес.

Есть ли в мире эликсир, который может заставить время течь в обратном направлении?

Если бы он был, он, наверное, усовершенствовал бы его и съел бы.

К сожалению, нет.

"Киёсу, подпиши". Нинг Тао сказал: "В будущем мы поговорим об этом". Ты сейчас так плохо думаешь о вещах, что даже не хочешь жить, но иногда это на самом деле испытание с небес, и в будущем может стать лучше, может быть, не так, как ты думаешь. Поверь мне на слово, подпиши, только прожив это, ты сможешь изменить свою жизнь".

"Почему ты не убил меня... почему?" Линь Цинъюй посмотрел на Нин Тао и слёзы упали один за другим: "Я не хочу мстить тебе в будущем... в будущем!"

"В будущем, в будущем, подпишите его, дайте себе шанс." Нинг Тао сказал.

Линь Цинъюй посмотрел глубоко, и он схватил ручку, но колебался снова, прежде чем подписать договор о рецепте плохой идеи.

Зеленый дым вырвался из штатива Добра и Зла и в мгновение ока поглотил Линь Цинь Юя.

Нин Тао тоже был среди этого зелёного дыма, но он не мог видеть Лин Цин Ю. Тем не менее, на этот раз, на данный момент, он не был наполовину заинтересован в том, как клиника будет лечить демоническую болезнь на теле Линь Цинъюй, его сердце было только грусть и некоторые воспоминания.

Зеленый дым рассеялся, и Линь Цинь Юй появилась на полу клиники, ее глаза плотно закрылись.

Нин Тао подобрал ее, подошел под запертую стену, а затем открыл удобную дверь.

Это пещера на склоне холма за Садовой улицей в Шанчэне, которая когда-то была резиденцией Цинь Чжоу, и она даже вырезала на двери имя "Маленькая Госпожа".

Нин Тао поместил Линь Цин Юя на кровать Цинь Чжоу, а затем накрыл её покрывалами.

"Цин Юй, иди домой, ты потерял брата, но у тебя все еще есть родители и друзья, которые помогут тебе пережить это тяжелое время." Нинг Тао сказал.

У Лин Цинхуа не было половины реакции.

Нинг Тао глубоко взглянул на нее, открыл дверь удобства и вернулся в Небесную внешнюю клинику.

Я отдыхал в утробе матери и слышал звук Великого Пути.

Чёрт!

Божественные часы бьют, и проспект открыт.

Печаль и отвлекающие факторы в сердце Нинг Тао мгновенно исчезли. В клинике Тяньвай теперь было восемь тысяч арендных платежей в месяц, у него не было времени, чтобы чувствовать себя грустным и вспоминать о чем угодно, его нынешняя ситуация была не только сильным врагом на его стороне, было также давление огромной платы за клинику, время было очень ценно для него каждую минуту.

Нин Дао скрестил ноги и сел рядом с Добрым и Злым Триподом, хотя знал, что в Добром и Злом Триподе все больше и меньше зла, и если бы он снова впитал в себя злое qi, то черное ухудшение Внутреннего Дана было бы еще хуже. Тем не менее, он только что получил Технику Духовной Культивирования Ледяного Огня, и он все еще не может не захотеть попробовать ее.

Предложите одну практику.

Закрывая глаза и пробуждая духовное сознание, эти золотые слова и графические снежинки, которые он впитывал из горшка добра и зла, как правило, возникали в его сознании, их собственном порядке и законах. Фактически, он получил Технику Духовной Культивации Ледяного Огня от Доброго и Злого Трипода, который был частью его тела, и с небольшим знанием дела, он мог использовать его как руку.

Нин Тао преуспел всего после трех попыток, а затем плавно вошел в состояние Техники Духовной Культивирования Ледяного Огня.

И тогда случилось странное.

В течение нескольких секунд после входа на сайт the俢, Нин Тао почувствовал сначала холод, затем тепло, и, наконец, его тело также перестало быть наполовину холодным и наполовину горячим. Холодная половина охлаждается до костей, горячая - как в кастрюле с кипящей горячей водой, кожа - красная и горячая.

Это Техника Духовной Культивирования Ледяного Огня, и это действительно - странно!

Текущая ситуация Нинга Тао заключалась в том, что его правая сторона хотела надеть хлопчатобумажную куртку и даже принять горячую ванну, но левая сторона была настолько горячей, что он хотел снять свое обнаженное тело и натереть его льдом. И именно там, где лед встречается с огнем, это русло, или его можно понять как реку. Духовная энергия, которую он поглощал из Доброго и Злого Трипода, просто текла в эту реку, затем поглощалась телами слева и справа, и в конце концов текла в Дворец Грязевых Пилл.

Черная злонамеренность, которая идет по пути льда.

Белая аура добра идет по пути огня.

Добро и зло соответствуют инь и янь, инь холодный и янь горячий.

Однако в горшке добра и зла было больше злого ци и меньше хорошего ци, и его положение изменилось, не сделав нескольких затяжек, холодная половина его тела сжималась в сторону горячей половины, холодная половина его тела становилась холоднее и холоднее, и даже на его волосах, бровях и одежде появился черный мороз. Горячая половина тела, с другой стороны, начала остывать, потому что она впитала слишком мало хорошего ци и медленно вернулась в нормальное состояние. Таким образом, злобный qi соответствующего инь ускоряет посягательство соответствующей половины янь или даже соответствующего янь, инь процветает, а янь уменьшается!

Нин Тао не осмелился продолжить свое культивирование и рано прекратил практику.

Это был не successful俢, но после the俢 черный мороз на его волосах, бровях и коже быстро растаял, а покрасневшая кожа быстро вернулась в норму, и его тело стало очень комфортным, а дух - приятным.

Нин Тао сделал движение в своем сердце и пробудил его врожденное духовное сознание во внутренний мир.

Во дворце "Грязевые пилюли" не произошло никаких изменений, размер баскетбольного мяча, подвешенного над грязевым прудом, внутренний дан остался черно-белым, крайне несбалансированным.

Однако, при более тщательном обследовании, наличие подозреваемого элементарного младенца во внутреннем дане Нин Тао немного изменилось. Раньше это была просто круглая, нечеткая масса, трудно было даже судить о ее размере, теперь она была на самом деле более заметной, размером с яйцо, и часть ее, казалось бы, вырастила что-то.....

"Срань господня, это длинные волосы?" Нин Тао посмотрел на существование подозреваемого младенца Юаня, и его изменения заставили его несколько скептически относиться к глазам и жизни.

Если сравнить метамфетамин с младенцем, то у малыша действительно вырастают волосы в материнской утробе, волосы плода. Но он мужчина, конечно, не забеременеет. Генетический ребенок на самом деле является эволюционной версией генетического бога, который также принадлежит душе.

Однако, только после тщательного наблюдения и подтверждения, что Нин Тао выпустил длинный вздох облегчения, это был не какой-то вид волос плода, а духовное пламя, представляющее Ян.

Очевидно, это было причиной того, что ледяной огонь, очищающий технику духовной культивации, ледяной огонь, ледяной огонь, безусловно, должен был быть огнём. Очищающие духи, очищающие духи, было естественно использовать огонь, чтобы очистить их, тогда это было нормально для первенца, чтобы иметь пламя духа горит.

Это открытие сделало Нин Тао уверенным в одном, и это было то, что Духовная Техника Рафинирования Льда и Огня, которую он получил на этот раз, на самом деле была Техникой Рафинирования Младенца Юаня во Внутреннем Дане. Он размышлял о том, что как только добро и зло ци в штативе добра и зла будут восстановлены в равновесии, есть большая вероятность того, что он быстро прорвётся в Небесное Царство и войдёт в Царство Младенцев Юаня!

После этого Нин Тао встал с земли и попытался практиковать Истинную и Ложную Технику Взаимного Боя, Утончённую Духовную Технику Кулака, которую он получил на этот раз.

Метод Истинной и Ложной Боевой Алхимии Кулаком - это всего три удара, что очень просто, но соответствующие подвиги - это большое количество, которое нельзя назвать несложным.

Первый ход - богиня милосердия, сидящая на лотосе.

Имя...........................

Нинг Тао был безмолвным, но он все равно делал, что ему говорили. Он скрестил ноги и сел в том положении, которое имел в виду, сжимая пальцы руками и ладонями вверх, и поставил их выше колен. Тогда запустите corresponding俢 功法.

В результате этого бега, не пробуждая его врожденную ауру, он вернулся в свой внутренний мир, напротив него до сих пор его дворец грязевых пилюль и внутренний дан приостановлено над ним.

Небольшая реакция.

Подумав об этом, Нин Тао вдруг понял, что Истинная Техника Ложной Боевой Души, которую он получил на этот раз, не была Техникой Культурного Кулака, чтобы быть использованным против врага, на самом деле это была Техника Культурного Кулака для него, чтобы сражаться со своим собственным Младенцем Юань!

Правда или ложь, правда или ложь, это действительно он, разве не ложь - его первенец? При таком понимании последующая борьба и духовное совершенствование будут простыми для понимания.

Если Младенец Юань даже не вырвался из Дана, он, естественно, не может сражаться.

Нин Тао вернулся в реальный мир и продолжил размышлять над тем, что же скрывается за ним. Это не драка, но приятно узнать об этом сейчас и познакомиться с ним.

Метод Истинной Ложной Взаимной Битвы, Улучшения Духовной Культивирования Истинный Кулак, сопровождался еще двумя стилями.

Второй стиль, "дыра в дыре".

Этот Нима..............

Третья поза - Лед и Огонь.

Тип 4, вход и выход.

Его больше нет.

В тихом фойе клиники, бусы пота на голове человека, который поддерживает богиню Милосердия, сидящую в положении лотоса......

Кто его назвал?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0483 Глава: Милорд, несколько секунд.**

0483 Глава Господь секунды Дверь удобства открылась, и Нинг Тао был уже в девственном лесу Божественной Полки Дракона, когда он вновь появился.

Лагерный костер в пещере не погас, а четверо рыбных демонов жарили жареного золотистого и ароматного кролика.

Как только появился Нинг Тао, Мягкий Небесный Голос отломил мясистую кроличью лапку и поприветствовал его: "Милорд, вы, наверное, проголодались, съешь кроличьего мяса".

Нинг Тао улыбнулся: "Спасибо, но я не голоден, ты ешь".

"Как девушка с фамилией Лин?" Только тогда Мягкая Цинь-Цинюй была обеспокоена состоянием Линь Цинюя, и для нее, голодна ли Нин Тао или нет, было гораздо важнее, чем то, жива ли еще Линь Цинюй или нет.

Разве не этим занимается религиозный секретарь?

"Она в порядке, я отправил ее домой." Нинг Тао сказал: "Вы, ребята, поторопитесь, ешьте мясо кролика, а я отвезу вас домой".

Чжан Цяньцзюэ слегка замерз: "Милорд, мы вышли всего два дня назад, вы отправите нас обратно в рыбацкую деревню?"

Манзули сказал: "Да, нам еще не хватало веселья, и мы хотим поехать за вами в Северную столицу, чтобы увидеть большой город".

Нин Тао сказал: "В будущем есть возможности, и сейчас опасно позволять тебе свободно передвигаться". Эта очень влиятельная женщина, ее культивационная компания находится в Северной столице, Северная столица является ее территорией, если вы идете, каждый шаг будет попадать под ее наблюдение, это не безопасно. Вы, ребята, возвращайтесь первыми, я приготовил несколько очищающих таблеток, чтобы вы, ребята, приняли их обратно и пропитались, это будет очень полезно для вашего выращивания".

Босс Ван сказал: "Хорошо... давайте послушаем милорда и вернемся первыми... примем ванну".

Манзули сказал: "Ничего страшного, я купил хакерскую книгу и ноутбук, и на этот раз вернуться обратно - это как раз то, что нужно."

Нин Тао сказал: "Отправив тебя обратно на этот раз, в следующий раз, когда я заберу тебя, я дам каждому из вас Небесные сокровищницы, которые неуязвимы для мечей и орудий, и которые прорезают воду и огонь, так что если случится бой, то вы будете в большей безопасности".

Три демона-самца рыбы естественным образом улыбались, и Ян Шэн носил их каждый день после того, как получил трусики Tianbao, подаренные Нин Тао, показывая их перед ними, заставляя их кайфовать. То, что Нин Тао дал им было бы настоящим одеянием, лечение было явно выше, чем Ян Шенг, как они не могут быть взволнованы и счастливы.

Мягкий Железнодорожник выглядел тронутым: "Милорд, вы были так добры к нам, но мы не смогли поделиться вашими заботами, и я доставил вам неприятности, я... как я вам отплачу?".

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Разве я не говорил тебе, не будь высокомерным, у тебя есть свои сильные стороны". Если вы действительно хотите сделать что-то для меня, давайте выйдем, и вы освободите этот туман снова с последнего раза, когда вы убирались в своей комнате, и я посижу в этом тумане некоторое время, и это будет очень удобно и полезно для моей практики".

"Хмм." Мягкий Небесный Голос ответил и вышел.

Чжан Цяньцзюцзы сказал: "На улице очень ветрено и снежно, как мы можем позволить повелителю выйти, чтобы взорваться, мы втроем идем есть кроликов, Тянь Инь ты и повелитель останетесь в этой пещере для двойного выращивания".

Двойное исправление?

Нин Тао был немного удивлен, когда впервые услышал это слово, а также у него было странное чувство.

Три демона-самца рыбы взяли кролика и ушли, а Манзури сжал глаза на Нинг Тао, когда тот проходил мимо него.

Что он имеет в виду, сжимая глаза?

Нинг Тао горько засмеялся и открыл рот: "Это не то, что вы думаете..."

Перед тем, как закончить, Чжан Цяньцзюэ протянул руку и похлопал Нин Тао по плечу, подошел к уху Нин Тао и сказал: "Господи, не надо объяснять, все люди, мы понимаем, ты можешь сильно постараться, мы в безопасности снаружи, чтобы охранять".

Нинг Тао в панике сказал: "Нет, вы, ребята........".

Его слова были снова прерваны, и последний, проходящий перед Нин Тао, Ван Лао Бяо, также пришел на ухо Нин Тао: "Милорд... мягкая девочка тоник, большой тоник... и красивое лицо... не за что".

Несколько черных потов размером с бобы проросли из лба Нинг Тао.

Что это за люди?

Ты куда?

Три демона-самца рыб вышли, оставив в пещере только Нин Тао и Мягкого Тянь Иня.

Напротив, на лице девушки из клана Бенг все еще плавали два румянца, а в углах ее рта все еще были спрятаны две неглубокие ямочки. Она смеялась, но над чем она смеялась?

Нинг Тао был так смущен, что кашлянул: "Или отпустите это в этот раз и приходите в следующий раз".

Мягкий голос Тянь Иня был мягким и липким: "Милорд, я весь готов, неважно, какую чушь они говорят, давайте начнем".

Другие мягкие девушки так сказали, а Нин Тао нехорошо говорить больше. Это должно было быть очень серьёзно, если бы он вышел в это время, эти трое парней не знали, как они снова его неправильно поймут.

Милорд, почему вы так быстро?

Милорд, вы слишком быстры, не так ли?

Голова болит, когда думаешь обо всем этом, но лучше утонуть и потренироваться.

Думая таким образом, сердце Нин Тао тоже почувствовало облегчение, и он молча прочитал первую фразу Твоей Сутры в своем сердце, очистив все отвлекающие мысли и укрепив свое даосское сердце, затем он скрестил ноги и сел.

Масса водяного пара была выпущена из тела мягкого Небесного Голоса, все еще этот вид ясного аромата пустой орхидеи долины после дождя, делая сердце спокойным, за которым последовало сердце свободное и удобное.

Но, не дожидаясь, пока Нин Тао войдет в практику the俢, Мягкий Тянь Инь на самом деле подошел к противоположной стороне и сел со скрещенными ногами, следуя его примеру, с лотосными пальцами в обеих руках, ладонями вверх, опираясь на колени. Свернутые длинные ноги, осыпающаяся западная юбка.................................

Я отдохнул в утробе и услышал звук Великого Пути.

Нинг Тао произнес молчаливое восклицание и закрыл глаза. Если бы он сбрил волосы в этот момент, то выглядел бы как монах, находящийся в состоянии покоя, с его торжественным и серьезным выражением и осанкой.

Мягкий Небесный Голос скандировал во рту, все больше и больше водяного пара выделялось из ее тела, и влага в пещере становилась все тяжелее и тяжелее. Вскоре костер рядом с двумя мужчинами был потушен, и сухие дрова выглядели так, как будто их вытащили из воды.

Клэри сказала, что может окунуть бассейн в пустыне, и ее заклинания с водой были настолько сильны, что в этот момент было вполне естественно потушить костер.

Без добра и зла qi в штативе добра и зла Нин Тао запустил Технику Духовной Культивирования Ледяного Огня и вдыхал только водяной пар с очищающим фактором, выпущенным мягким Небесным Голосом, количество которого было намного больше, чем предыдущее, а очищающий фактор в водяном паре также был намного плотнее.

В прошлый раз Мягкий Небесный Голос просто убирался в комнате и очищал запах пищи в воздухе, конечно, очищающий фактор, который она высвобождала, был невелик, но на этот раз это было для того, чтобы помочь Нин Тао в обучении, конечно, она делала все возможное, и очищающий фактор в водяном паре, который она высвобождала, также был естественным образом гораздо больше.

С большим количеством очищающих факторов, проникающих в тело и, наконец, приходящих во Дворец грязевых пилюль, Нин Тао чувствовал себя так, как будто он купается в теплом солнечном свете и погружается в прохладную и безмолвную Духовную Весну, его тело и душа очищаются и чувствуют себя несравненно комфортно.

И все же, хотя фактор очищения Мягкого Небесного Голоса не мог помочь ему улучшить свое духовное возвышение, он мог бы помочь ему очистить свое тело, духовную силу и нечистоты в мире внутри своего тела, сделав свое тело и душу чище, что принесло бы ему большую пользу в его дальнейшей практике.

Не знаю, сколько времени это заняло, но Нин Тао вдруг почувствовал, что кто-то упал в его объятия, и практика his俢 закончилась немедленно.

Глаза Мягкого Небесного Голоса были слегка закрыты, хотели открыться и немного устали. Сторона Нинг Тао становилась все более и более духовной, но ее уставала. Эта ситуация на самом деле нормальная, в такой "двойной тренировки", она является тем, кто дает, Нин Тао является тем, кто поглощает, и то, что Нин Тао поглощает является сущностью ее тела.

"Тянь Инь, ты в порядке?" Нин Тао сказал с беспокойством, как он помог ей подняться, только чтобы найти ее тело хромает, как будто у нее нет костей.

Она позитивная и мягкая и мягкая.

Мягкий Небесный Голос слегка открыл ей глаза и пробормотал: "Я так сонна... Я немного посплю".

Сказав это, она снова закрыла глаза.

Нинг Тао ввела в свое тело особую духовную энергию, чтобы помочь ей выздороветь.

Но неожиданно Мягкий Небесный Голос внезапно застонал и в удивлении сказал: "Милорд, что ты ввёл в моё тело?".

Нинг Тао: ".........."

Внезапно, снаружи пещеры раздались звуки ссоры.

"Не сжимай, он так широк рядом с тобой, что ты сжимаешь? Ты большая черепаха?"

Нинг Тао больше не мог слушать, он кашлял: "Вы трое бормочете что-то на улице, заходите, все кончено".

"Все кончено, просто войти?" Голос Мандзури.

Голос Ван Лао Бу.

"Думаю, всего семь секунд". Голос Чжана Цяньцзюцзы.

Нинг Тао: ".........."

Три рыбных демона, охраняющих дверь, вошли и посмотрели на Нинг Тао странным взглядом.

Нин Тао помог Мягкому Тянь Иню встать с земли, он отпустил руку, чтобы Мягкий Тянь Инь встал сам по себе, но как только он отпустил руку, Мягкий Тянь Инь снова наклонился к нему, он окопался, чтобы протянуть руку и удержать ее за талию.

Ван Лао Бу поднял Нин Тао большой палец, похоже, что-то восхваляет.

Чжан Цяньцзюэ просто сказал: "Мой господин такой храбрый, я так им восхищаюсь".

Мандзури на мгновение подумал, а затем также сказал: "Быстро и точно, милорд - потрясающе, потрясающе!".

Изначально Нин Тао хотел объяснить, но, глядя на этих трёх льстивых парней, он внезапно прыгнул в Жёлтую реку, чтобы вымыть глаза, в данном случае он не объяснил ладно, чем больше объяснений, тем больше недоразумений. Он также не потрудился объяснить, и сразу же открыл кровеносный замок, взял мягкий Тянь Инь и направился внутрь.

Только после этого три рыбных демона отступили и последовали за Нин Тао в дверь удобства.

За дверью удобства была комната Мягкого Тяньцзиня, Нин Тао уложил ее на кровать, одежда все еще была очень мокрая, но ему также было неудобно раздевать ее, поэтому он сказал: "Вы, ребята, оставайтесь пока в рыбацкой деревне и ждите моего звонка, я позвоню Тяньцзину, прежде чем я приеду забрать вас, в эти дни вы принимаете ванну, которую я дал вам с моим мытьем тела".

После объяснения Нин Тао снова открыл кровеносный замок, не решившись остаться, и сделал шаг внутрь.

В комнате Чжан Цяньцзюцзюй произнес восклицание: "Мой господин действительно странный человек, он быстро делает все, что угодно".

Ван Лао Бу посмотрел на Мягкий Небесный Голос растерянными глазами: "Быстро скажите... мы клянемся... никогда не раскрывать секретов".

Мягкий Небесный Голос моргнул ее большими глазами: "О чем вы, ребята, говорите, почему я не могу понять"?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0484 Глава 0484 Змеиный Дракон?**

0484 Глава 0484 Змеиный Дракон? Двор был пуст, там не было ни одного человека. На крыше и во внутреннем дворике был толстый слой снега, на нем светило солнце, снег таял, и вода стекала по карнизу с тикающим звуком.

Звук - это своего рода наслаждение, но Нинг Тао слушает его так, как будто он слушает бомбу с таймером. Звук бомбы с таймером. В этом месяце клиника Тяньвай должна взимать 8000 очков за добро и зло, но остаток на бамбуковой книге составляет всего 517 очков, с дефицитом в 783 очка, что является ужасной суммой денег, чтобы заработать 249 очков за добро и зло, консультации каждый день!

Если бы это было раньше, он мог бы пойти к этим ростовщикам и социально ужасным людям, чтобы пожинать грехи злых помыслов, но до тех пор, пока баланс между добром и злом не будет восстановлен, он не осмелился бы заработать много злых помыслов и грехов, а нашел бы только способы заработать добрые помыслы и заслуги.

Но добро стало роскошью в этом мире, и сколько людей имеют в них много хороших мыслей и заслуг?

Уайт Цзин планировала проект "Воспитание хороших людей", но сейчас она все еще в отступлении и не вышла, так что проект приостановлен.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон внезапно зазвонил с входящим звонком.

Нин Тао достал свой мобильный телефон и посмотрел на него, это был незнакомый номер, а по адресу было видно, что это Бейтоу Местный. Он тоже мало что об этом подумал и поцарапал кнопку ответа: "Алло, это вы?"

Женский хрустящий голос звучал из телефона: "Доктор Нинг, вы меня слышите?"

Нин Тао на мгновение подумал и вдруг подумал о ком-то: "Так это госпожа Су, господин Мэн чувствует себя лучше?"

Голос Су Рубашки: "Благодаря тебе, ему намного лучше, он теперь может оторваться от земли и идти пешком, а также видеться со своими гостями, так почему же я не позвонил специально, чтобы пригласить тебя к нам домой на непринужденную трапезу, как ты думаешь, это удобно для тебя"?

Нинг Тао улыбнулась: "Удобно, во сколько?"

"Сегодня вечером все в порядке?"

"Конечно, пожалуйста, дайте мне адрес, и я приду вечером." Нинг Тао сказал.

Су сказал адрес, Нин Тао записал его, и они поболтали еще несколько минут, прежде чем закончить звонок.

После этого Нин Тао пролистал контакты своего мобильного телефона и нашел Тан Цзисяня, но потом снова отключил экран телефона.

Вчера вечером на горе Удан, самым праведным человеком, заступившимся за него, был не Мастер Факонг, не Тан Цзисянь, а Мастер Разбитого Сердца. Если мы не останемся вместе после избиения, мы все равно останемся вместе после того, как съедим конфеты?

Нин Тао, немного прибравшись, открыл дверь удобства и отправился в рай пещеры Чена Пингдао.

В Бэйду еще рано утром, а до обеда еще рано, поэтому он хотел посмотреть, как дела у Бай Цзина, Цзян Хао, Цинь Чжуй и Инь Мо Лань в их уединении.

Нин Тао первым отправился в лес, где был закрыт Цзян Хао, и, не сделав нескольких шагов в лес, увидел замерзшее дерево с толстым слоем льда на земле. В последний раз, когда он был здесь, он был заморожен меньше, чем здесь, и так быстро расширялся!

Нин Тао не мог не горько посмеяться и мрачно сказал в своем сердце: "Теперь, когда сила льда настолько сильна, я действительно не знаю, чем она станет после того, как я уйду с перевала, как я могу до сих пор жить с ней в браке"?

Это проблема.

Нин Тао испугался нарушить отступление Цзян Хао и воспротивился желанию увидеть её снова и уйти из леса, после чего отправился к Инь Мо Лану.

Двери и окна соломенной хижины Инь Мо Лана были плотно закрыты, а зеленая и туманная демоническая аура обволакивала его соломенную хижину, создавая впечатление, что она горит чем-то, что будет выделять зеленый дым.

Нетрудно было заметить, что ситуация Инь Мурана и Цзян Хао была несколько похожа, и его отступление достигло очень критического периода.

Когда я увидел его в первый раз, он был в середине долгого пути к месту, где останавливались Бай Цзин и Цинь Чжуй, и он не мог не замерзнуть ни на мгновение.

Жилые помещения двух сестер демонов-змей были окутаны облаком демонической ауры, подобно двум огромным питонам, одному чистому зеленому и одному чисто белому. Зеленые должны быть слабее, а белые - сильнее. Демонический ци обеих сестер был очень сильным и сильным, а иллюзорная змея также напоминала настоящую змею, медленно извивающуюся в пустоте, зубами и когтями, давая людям ощущение, что они будут набрасываться в любой момент!

"Это... это выходит?" Сердце Нин Тао переполнено изумлением и волнением, и теперь ему нужна помощь Бай Цзина и Цин Чжуй, и если сестры сейчас выйдут, то для него это будет как крылья тигра.

Но даже несмотря на то, что он увидел большую змею, которую преобразил злой Ци, был ли это знак того, что Цин Чжуй и Бай Цзин вот-вот уйдут, это было что-то, что он не мог сказать.

"Иди и найди Чена Пинг Дао, ублюдок может знать." Нинг Тао сказал в своем сердце.

Ого!

Внезапно раздался ветреный звук из-за тела.

Это был звук резкого инструмента, прорывающегося сквозь воздух!

Нин Тао инстинктивно прыгнул через свое тело и увернулся заранее, человек сделал шаг в воздухе и в пустоту, его тело повернулось на сто восемьдесят градусов в воздухе, лицом к направлению входящего голоса.

В тот момент золотая собака выстрелила в воздух, скорость которого была лишь на секунду ниже скорости стрелы вылета!

Нинг Тао мог легко уклониться от этого, но он этого не сделал, потому что собака, которая прилетела, была его собакой, рычащей небесной собакой.

"Pops!" Рычащий пёс с неба выпустил приветствие и зарылся головой в объятия Нинг Тао.

Огромное влияние оказали Нинг Тао и ревущий небо-дог, которые пролетели несколько шагов назад с воздуха, а затем силой талии жестко скрутили его неуравновешенное тело вокруг и приземлились на ноги.

Ворчание собаки - это виляние языком, виляние хвостом и целование.

Нинг Тао погладил голову рычащей собаки, и в углу его пасти появился намек на улыбку: "Рычащее небо, что значит, что вы только что использовали?".

"Это техника стрельбы из собачьего лука, которой учил старейшина Чен, она очень проста, наберись сил и лопни, я все выучил, или я покажу тебе другую, ты бросишь мне тарелку, и я ее сбиваю". Ворчащий собака вилял хвостом и прыгнул при виде.

"Где я найду тарелку? Твоя Зеленая Мать-мать и ее сестра находятся в уединении и не могут беспокоиться". Нинг Тао сказал.

"Камни подойдут". Рычащий Небесный Пес явно хотел показать Нин Тао, как он научился культивировать боевые искусства.

Нин Тао также не хотел раздувать свой энтузиазм Культивация, поэтому он прикрепил себя, чтобы подобрать камень размером с трещину и случайно выбросил его.

Камни летали по воздуху.

Рычащий собака сделал три шага вперед, то есть в мгновение ока, на три шага вперед он завершил накопление силы, конечности на земле в топоре, все тело свистнуло, золотая фигура прямая, быстрая, как стрела!

Ка-чау!

Еще до того, как камень ударился о землю, рычащая собака укусила его одним укусом, и из пасти собаки вырвался огненный болт!

Сильно!

Рычащая небесная собака приземлилась, обернулась и побежала назад, поставив камень у ног Нинг Тао. На камне размером с трещину появилось несколько трещин, а там, где были укушены зубы, появились даже чистые отверстия!

С помощью этого одного движения, если он хочет укусить солдата спецназа или что-то вроде того, он только один укус, чтобы достичь своей цели.

"Потрясающе, да". Нинг Тао протер голову рычащей собаке в похвалу.

Ворчащий собака треснул ртом и хихикал.

В этот момент Чен Пингдао подошел с перекрестка и сказал издалека: "Брат Нин, ты вернулся, посмотри, как хорошо я дрессировал собаку".

Нин Тао, не желая мешать уединению Зеленого Чейсинга и Белого Джинга, поприветствовал его рычащей небесной собакой: "Старейшина Чен - эксперт по дрессировке собак, вы укрепили свои силы с помощью этой дрессировки".

"Так когда ты собираешься выполнить обещание, которое дал мне?" Чен Пиндао спрашивал.

Нин Тао с улыбкой сказал: "Ты не можешь так торопиться? Условия еще не созрели, но будьте уверены, что то, что я вам обещаю, будет сделано".

Чен Пингдао бледно изогнул угол своего рта: "Держись крепче, не бегай целый день, не выполняя свою работу".

Нин Тао сменил тему: "Кстати, старейшина Чен, с вашим опытом, как вы думаете, когда Цин Чжуй и Бай Цзин смогут выйти?".

Чен Пингдао внимательно посмотрел на него, прежде чем сказать: "Странно, я рассчитывал до этого, что это займет несколько месяцев, год или два - это нормально, если это медленно, но сейчас кажется, что они почти вышли из ворот".

Нин Тао с тревогой сказал: "Тогда, ты видишь примерно, когда ты можешь выйти из перевала?"

Чен Пиндао прикоснулся к подбородку: "По моим словам, это должно быть как раз в эти дни, может быть раньше, может быть чуть позже, я не могу сказать точно до того дня".

Несколько дней, может быть, раньше, может быть, с опозданием, и это хорошие новости.

"Что именно вы им дали поесть? Почему так быстро, и................................... Чен Пиндао снова захотел прекратить разговоры.

"И что?" Нинг Тао спрашивал.

Чен Пинг Дао указал на больших зеленых и белых змей, парящих над двумя соломенными хижинами, загадочное выражение его лица и немного странное чувство в голосе, когда он говорил: "Эта погода напоминает мне древнюю легенду.................".

"Какая легенда, ты можешь сказать это на одном дыхании?" Нинг Тао волновался.

Только тогда Чен Пиндао сказал: "Ты слышал легенду о змеевидном драконе?".

Нинг Тао замер на мгновение: "Змеиный Дракон?"

Чен Пиндао кивнул, "Точно, змеиный дракон. Легенда гласит, что змея культивировала свою сущность, и если ей дать шанс, она превратится в дракона. Конечно, есть также возможность использования шнеков. Дракон без рогов называется драконом, а дракон с чешуей - дракон с чешуей. Когда тот мальчик Ли Шимин из династии Тан был еще императором, я увидел дракона-авгура в Желтой реке, но больше никогда его не видел".

"На что это похоже?"

"Разве я тебе не говорил? Голова без рогов - это шнек, а весы - это шнековый дракон. У настоящих драконов есть рога и чешуя, это божественное чудовище, я никогда его не видел". Чен Пиндао сказал с большим интересом.

Нин Тао подумал о скелете истинного дракона, который он видел на дне моря, и его сердце покраснело. Чен Пиндао сказал это, он немного знает снова, шнек должен быть самый низкий уровень широкого смысла дракона, более высокий уровень является шнеком, самый высокий уровень, естественно, божественный зверь истинный дракон.

Чен Пиндао посмотрел на Нин Тао и засмеялся: "Ты, малыш, у тебя есть две потенциальные акции, оба Цин Чжоу и Бай Цзин могут превратиться в драконов, ты женишься на драконе, а не на змее, два дракона играют в жемчуг, тебе очень повезло".

Нинг Тао: ".........."

Что-то очень серьезное, внезапно не серьезное.

"Папа!" Голос хрустящей девчонки прозвучал.

Когда Нин Тао оглянулся вокруг, он увидел молодую девушку с тонкой фигурой, бегущую к нему, которая была настолько красива, что она выглядела как фея с картины, даже без намека на фейерверк.

А вот и Фокс Хикс.

Хотя он знал, что она повзрослела, Нин Тао все еще чувствовал себя очень неуютно в это время, но он поприветствовал ее и сказал с улыбкой: "Сяо Цзи, ты повзрослел".

Лис Сяодзи зарыл головой в объятия Нин Тао, обернул руки вокруг талии, наклонил голову маленьким лбом и с улыбкой сказал: "Папа, когда мне возвращаться в школу? Я отстаю в домашнем задании".

В уголке рта Нин Тао внезапно появилась горькая улыбка, она внезапно выросла такой высокой, младших классов достаточно, и все равно идет в первый класс, как он, кто является родителем, может объяснить школе о внезапном росте ребенка?

"Это, школа была затоплена и до сих пор строится, я только что говорил с твоей классной учительницей, когда вернулся, и она сказала, что она будет отремонтирована на несколько месяцев, так что ты можешь остаться здесь на некоторое время и пойти в школу, когда школа будет отремонтирована". Нинг Тао сказал.

"Правда?" У Фокса Сяодзи было удивленное выражение лица.

"Конечно, это правда, когда папа тебе врал, пойдем, пойдем к дедушке Чену домой на вкусную еду." Нин Тао взял Фокса Сяодзи за руку и вернулся.

Чен Пингдао следовал за Нин Тао и Фокс Сяодзи, а рычащая собака с неба бегала кругами вокруг Чена Пингдао, постоянно подпрыгивая и прыгая, и у него на лице была улыбка.

"Старейшина Чен, вернитесь, сделайте чайник и поговорите со мной об истории о змее, превращающейся в дракона." Нинг Тао ответил.

Чен Пингдао сказал: "Хорошо, я поговорю с тобой о том, какой ребенок будет у дракона".

Нинг Тао: ".........."

Двигаясь вперед, Нин Тао сделал несколько шагов, чтобы оглянуться назад на большую зеленую змею и белую змею, парящую над домом Цин Чжуя и Бая.

Могут ли они действительно стать драконами?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0485: Путешествие Нинг Тао сюда**

Глава 0485 Посещение Нин Тао здесь футболка Су и дом Мэн Бо находились в военном городке, и Нин Тао был остановлен охранником у ворот. Но, не дожидаясь, пока он объяснит ситуацию, Су-рубашка вышла из комнаты охраны дверей, поприветствовала Нин Тао, а затем провела его к воротам.

Нин Тао толкнул электромобиль Tian Dao и последовал за Su Shirt.

По обе стороны тропы находится небольшой двор, небольшой таунхаус, планировка элегантная, все старинные здания 30-40-х годов, деревянные окна и плитки, старинный аромат. Французские платанчики повсюду на территории комплекса, и хотя они потеряли свои листья, их стволы довольно пышные, так что нетрудно представить, насколько они уединены летом.

Возможность жить в таком месте в Северной столице сама по себе является символом идентичности, идентичности, которую нельзя купить за деньги.

"Доктор Нинг, такой хороший человек, как вы, должно быть, влюблен в кого-то, верно?" Су-рубашка искала тему.

Не ожидая, что она заговорит об этом, Нинг Тао слегка неловко сказал: "С меня хватит".

Первое, что я сказал: "Простите, я только что сказал вам, как может такой мужчина, как вы, не иметь женщину, чтобы преследовать, прежде чем наш шеф попросил меня специально спросить, есть ли у вас свидание, если у вас нет свидания, позвольте мне взять реплику и представить вам свою дочь".

Нинг Тао был немного застигнут врасплох: "Спасибо, у меня есть девушка".

"Теперь, когда у тебя есть девушка, я не скажу тебе, кто мой шеф." В глазах Су Сигэ вспыхнул намек на сожаление, а потом она добавила: "Кстати, доктор Нинг, почему вы не привели сюда свою девушку? Давай узнаем друг друга".

Большая зеленая змея, лед и снег, замерзшие в огромном лесу, вернулись в голову Нин Тао, и угол его рта не мог не улыбнуться: "Они занимаются благотворительностью в Африке, так что они не могут вернуться ненадолго".

Рубашки Су замерли на мгновение: "Она....................................".

"Она" - единственное число, а добавление "они" - множественное, что усложняет ситуацию.

"У меня две подружки, одну зовут Цин Чоу, а другую - Цзян Хао." Нин Тао сказал, что не хотел опускать эти слова, а специально их произнес, чтобы показаться откровенным или полностью отговорить Су от попыток познакомить его со своей целью.

"Могут ли они жить в мире?" Похоже, у Сью-рубашки бесконечное любопытство по этому поводу.

"У них большие узы, и они часто спускаются на кухню вместе." Нинг Тао сказал.

Су был удивлен: "А как же свадьба в будущем? Нам не позволено иметь двух жен в нашей стране".

Нинг Тао: ".........."

Беседа привела к небольшому дворику с голубой вывеской на дверном проеме, на которой было написано "№ 101". За деревянными воротами забора находился небольшой сад, засаженный множеством цветов и несколькими хризантемами в полном расцвете, золотисто-белого цвета, полный свежего аромата сада.

"Мы здесь, доктор Нинг, заходите." Су открыл деревянные заборные ворота.

Нин Тао поставил электрический автомобиль Tien Dao на дорогу, ведущую во двор, а затем вышел во двор. Тогда он увидел молодую девушку, стоящую в соседнем саду, держащую пластиковую трубку, чтобы поливать цветы.

Девушка неплохо выглядела, с яблочным лицом, большими глазами и светлой кожей. Он также находится в хорошей форме, около 1,7 метров в высоту, и имеет очень хорошую фигуру. На ее тело было напылено много духов, и даже на расстоянии почти десяти метров можно было почувствовать сильный запах духов.

Молодая девушка уставилась прямо на Нин Тао, вода в шланге устремилась к цветочному столу, и она не могла пошевелиться.

Нин Тао взглянул на нее одним взглядом и ушел с глаз долой, а горькая улыбка не могла не появиться в углу его рта. Какие цветы поливать на большую зиму? Поливать цветы - это фальшивка, посмотри, что он прав. Если он правильно угадал, то эта девушка была той, с которой Су-рубашка собиралась его познакомить, и знала, что он придет, поэтому он выбрал место, где его можно было увидеть, и притворился, что поливает цветы.

Конечно, Су-рубашка покачала головой о девушку, а затем привела Нин Тао в дверь своего дома.

Прежде чем войти в дверь, Нинг Тао оглянулся назад, девушка уже ушла.

В гостиной Мен Бо встал с дивана и приветствовал его дрожащими ногами, собираясь пожать руку Нин Тао.

Нин Тао в панике сказал: "Брат Менг, сядь быстро и не двигайся".

Мен Бо засмеялся: "Я не настолько раздражительный, я вчера прогулялся и наклонился к дому шефа по соседству. Ты единственный, с кем я говорил, честно говоря, ты так молод, и твои медицинские навыки настолько развиты и волшебны, что ты должен хорошо планировать свое будущее, пока есть место, где я могу быть полезен, просто спроси, я определенно могу это сделать".

"Тогда, как мило, не беспокой брата Менга и невестку." Нин Тао дважды пожал руку Мэн Бо и улыбнулся: "Мне и так хорошо, мне нравится свобода жить и работать".

Мэн Бо взял Нин Тао за руку и подошел к дивану, сказав: "Ты еще так молод, это нормально - иметь такие мысли, но когда ты станешь на несколько лет старше, тебе захочется успокоиться, в это время мы поговорим об этом". Кроме того, только благодаря этому старшему брату и невестке, ты брат, которого мы узнаем, в будущем это место также будет твоим домом, приходи и садись почаще, когда у тебя будет время".

"Определенно". Нинг Тао сказал с улыбкой.

Родственников просто так узнали.

Рубашка Су пошла заваривать Нин Тао чашку чая, а Мэн Бо дала только чашку белой воды. Трое сидели на диване и болтали какое-то время, пока Су-рубашка не сказала: "Вы, ребята, поболтайте, а я пойду готовить на кухне".

"Невестка, подожди минутку." Нин Тао сказал, открыв маленький сундук с лекарствами, вытащил из него маленькую фарфоровую вазу и положил на чайный столик.

Рубашка Су любопытно посмотрела на маленькую фарфоровую вазу: "Что это такое?"

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Разве ты не говорил своей невестке в прошлый раз, что здесь два датчанина Чуншэна, возьми одного, а когда тело брата Мэна полностью восстановится, брат Мэн возьмет и одного, и ты сможешь стать родителями".

Лицо Су-рубашки немного покраснело, но быстро вернулось в норму, как она и сказала: "Всего две таблетки, сработает ли это?".

Нин Тао сказал: "Я не принял немного лекарства и несколько серебряных игл, чтобы вылечить травму брата Менга? Этого лекарства не так уж много, оно используется, и поверьте мне, по одному на каждого из вас, вы будете отцом и матерью".

Рубашки Су, как у малыша, убрали маленькую фарфоровую вазу, полную улыбок: "Я должен убрать это лекарство как следует, если у тебя действительно есть ребенок, ты должен быть крёстным отцом для малыша".

Нинг Тао улыбнулся: "Тогда я возьму этого крестного отца".

Рубашки Су шли радостно.

Мэн Бо посмотрел на Нин Тао, его глаза были полны искренности и благодарности: "Старый брат Нин, ты спас мне жизнь, и теперь ты хочешь осуществить мою мечту иметь ребенка от своей невестки, твоя доброта к нашей семье действительно тяжелее горы, как я могу отплатить тебе?".

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Видишь, с глаз долой, не так ли?"

Мен Бо горько смеялся: "Дело не в том, что я присматриваю за тобой, а в том, что... если я не сделаю что-нибудь для тебя, мне будет плохо в сердце, это непрактично".

Нин Тао сказал: "Если ты действительно хочешь сделать что-то для меня, есть одна вещь, о которой я хотел бы попросить брата Менга, я просто не знаю, неудобно ли это брату Менгу".

"Посмотри на себя, ты говоришь, что я вне поля зрения, я вижу тебя как вне поля зрения." Менг Бо сказал: "Скажи мне быстро, в чем дело?"

Когда я учился в младших классах средней школы, я даже написал эссе о приземлении на Луну в качестве астронавта, но потом я унаследовал устремления своих предков, научился медицине предков и стал врачом", - сказал Нин Тао. Но мечта всегда была, сердечная, иногда мечтающая ступить на Луну в костюме астронавта".

На лице Менг Бо появилось смущение: "Старый брат Нин, есть о чем поговорить, как я могу сделать это для тебя, но это дело......"

Нин Тао прервал свои слова и улыбнулся: "Ты думаешь, я хочу, чтобы ты послал меня на Луну, я не настолько наивен, я просто хочу, чтобы брат Менг помог мне осуществить эту мечту, в следующий раз, когда ты отправишься на Луну, принеси мне что-нибудь на Луну".

Мэн Бо выпустил слегка облегченный взгляд: "Что такое?"

Нин Тао вытащил сложенный лист бумаги из маленького сундучка с лекарствами и протянул его к двери перед собой.

Любопытно, что Менг Бо открыл лист бумаги, на котором было мазок крови, а рядом с ним были написаны слова: "Нин Тао приехал сюда в гости.

Мен Бо не мог не посмеяться: "Я сказал, брат, ты........".

Нин Тао улыбнулся: "Это моя мечта, может ли брат Мэн помочь мне осуществить эту мечту?"

Мамбо сказал: "Это, конечно, не проблема, если мое тело пройдет тест, я буду наверху следующей весной, снова выйду на Луну, и я отвезу тебя туда за тебя в это время". Пока он говорил, он аккуратно сложил лист бумаги и заправил его в карман пальто.

Эта бумага - не обычная палочка для рецептов, а особая бумага с волшебным духом, которую нельзя уничтожить даже под солнцем и дождем.

Нин Тао снова сказал: "Брат Мэн, если ты не можешь поехать на Луну, пожалуйста, пусть твой коллега, или просто отправь его в материалах для высадки на Луну, не так ли?".

Мэн Бо сказал: "В таком случае, я могу помочь вам осуществить эту мечту на 100 процентов, так что вы можете быть уверены. Теперь, когда наша страна богата и могущественна и имеет возможность выходить на звезды, исследование Луны - это только первый шаг, создание базы на Луне и выход на Марс, вот настоящая цель".

Нин Тао случайно спросил: "Брат Мэн, вы, ребята, отправились на Луну, это было в поисках мин?"

Мамбо на мгновение замолчала.

Нинг Тао последовал: "Я знаю, что у вас есть правило конфиденциальности, если вам неудобно так говорить, не говорите".

Мумбо сказал: "Нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что на планете становится все меньше и меньше ресурсов, наша страна настолько переполнена и существует огромный спрос на ресурсы, а разведка и эксплуатация космических ресурсов - это путь в будущее". Так что ехать на лунные разведочные шахты, найти подходящее место для постоянной базы и провести некоторые научные эксперименты - это то, что нужно сделать в данный момент".

"Так и есть".

Мумбо продолжил: "Кроме того, Соединенные Штаты работают над шестой военной категорией - программой "Космические силы", которая, как ожидается, будет завершена к 2020 году. Это страна-гегегемония, и их президент тоже опасается, что мир не попадет в хаос, как только они продвинутся к созданию постоянной базы на Луне, тогда нам не повезет, так что нам придется идти дальше, не говоря уже о том, чтобы обогнать Соединенные Штаты, по крайней мере, делать это одновременно".

Нин Тао сказал: "Государственные дела находятся вне моего контроля, но тебе и твоим коллегам нужно обратиться к врачу, просто приди ко мне".

Мэн Бо улыбнулся и сказал: "Видите ли, с таким замечательным талантом, как вы, в нашей стране, зачем беспокоиться о том, чтобы не быть сильным?".

Нин Тао только что улыбнулся, как только Мэн Бо послал свой кровавый замок на Луну, кто еще в этом мире, кроме Китая, мог бы создать постоянную базу на Луне? Первая постоянная база, это определенно была его база.

Динь-дон, динь-донь..............

Звонок в дверь.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0486 Секретная сделка по главе.**

Глава 0486 Тайная сделка Мэн Бо встал и собирался открыть дверь, когда Нин Тао сказал: "Брат Мэн, ты садись, я пойду".

Но, не дожидаясь, пока Нин Тао откроет дверь, из кухни вышла рубашка суки с фартуком, обвязанным вокруг талии, и сказала, когда он шел: "Брат Нин, садись, скорее всего, Ли Цзы здесь, я пойду открою дверь".

Нин Тао снова сел на диван и подумал о девушке, которую он видел, поливающей цветы, когда пришел.

Девушка, которая открыла дверь и вела внутрь, на самом деле была девушкой, которая поливала цветы в соседнем доме, с яблочным личиком и длинными ресницами, придавая маленькой кукле изысканную красоту.

Су Рубашка улыбнулась и сказала: "Пойдём, Ли Цзы, позволь мне представить тебя, это доктор Нин Тао Нин, божественный доктор, который вылечил твоего старшего брата Мэна".

Ли Зай Дажи протянул руку Нин Тао: "Здравствуйте, доктор Нин, приятно познакомиться".

Нин Тао встал и пожал руку Ли Цзы, а также вежливо сказал: "Мисс Ли, приятно познакомиться".

Руки Ли Цзы теплые и нежные, с отличным ощущением, а кожа к ним обладает особой эластичностью. Обычный человек не может иметь такую хорошую кожу, и именно этот особый штрих заставил Нинга Тао что-то придумать, и в тот миг он разбудил нос до состояния телескопа.

Ароматный запах духов был отслоен слоями, и оригинальный аромат тела Ли Цзы бросился в ноздри Нин Тао вместе с легким особенным запахом.

Это был запах маны, источник которой был в той невыразимой части.

Нима!

Сердце Нинг Тао не могло не проклясть: "Ты все еще чистый мир!

Эта девушка по имени Ли Цзы была никем другим, это был не кто иной, как Тан Цзисянь. С ее способностью проникать в этот военный комплекс без какого-либо давления, Инь долине Чжэнь очарование может превратить ее в любого, кого она хочет быть.

Тан Цзисянь хотела сжать руку обратно, но Нин Тао схватила ее за руку, не отпустив, сила была уже не рукопожатием, она была достаточно большой, чтобы щипать и раздувать руку!

Рубашка Су и Мэн Бо не могли не взглянуть друг на друга, что происходит?

Танг Цзисянь выглядел немного нервным: "Доктор Нин, вы.........."

Только тогда Нин Тао отпустил руку и сказал в серьезном тоне: "Госпожа Ли, хотя я немного самонадеянна, я все же хочу сказать, что у вас темная болезнь на теле, могу ли я позаботиться о ней для вас, удобно ли говорить?".

Танг Цзисянь также сотрудничал: "Упс, я просто не очень хорошо себя чувствую в эти дни, доктор Нин действительно божественный врач, я знаю, что что-то не так с моим телом на первый взгляд, давайте пойдем на задний двор и поговорим".

"Хорошо". Нинг Тао сказал.

В рубашке Су с беспокойством сказано: "Брат Нин, разве проблема Сяо Цзы не серьёзная?"

Нинг Тао сказал: "Это несерьезно, не волнуйся".

Танг Цзисянь сказал: "Сестра в рубашке, я отведу доктора Нинга на задний двор, чтобы поговорить с ним, а потом приду на кухню, чтобы помочь тебе".

Су-рубашка сказала: "Давай, тебе нечем помочь, я готовил весь день, вы, ребята, наверное, можете начать ужин после разговора".

Тан Цзисянь подошел к прихожей со стороны гостиной, за ней следовал Нин Тао.

Честно говоря, Нинг Тао очень хотела надрать ей пухленькую и заряженную задницу.

Рубашка Су посмотрела на спину Тан Цзисяня и Нин Тао, откуда ей было знать, что ее знакомая "Ли Цзы" - это не Ли Цзы. Она вздохнула и с сожалением сказала: "Жаль, у братьев Нин уже есть девушка, Сяо Цзы и он так хорошо подходят друг другу, было бы неплохо побыть вместе".

Мэн Бо улыбнулся и сказал: "Это зависит от судьбы, не исключено, что брату Нину может не понравиться, не исключено, что он расстанется со своей девушкой и сойдётся с Сяо Цзы".

В конце коридора была дверь, Тан Цзисянь открыл ее и вышел, а за дверью находился задний двор, который был немного больше маленького сада впереди, засаженного цветами и растениями, и выглядел очень тихо.

Нин Тао протянул руку помощи и закрыл дверь, открыв ее и спросив: "Зачем ты пришел сюда?".

Танг Цзисянь сверкал на Нин Тао: "Что значит "я здесь"? Ты обещал мне, как только Су Рубашка и Мен Бо пригласили тебя, ты привел меня к ним домой, и ты сделал наоборот, ты пришел один, ты не подумал привести меня, не так ли?"

Нин Тао сказал: "Я спросил тебя, почему ты обратился к Менг Бо, но ты заставил меня замолчать, ты даже не сказал мне, какова твоя цель, зачем я привёл тебя сюда"?

Тан Цзисянь слегка ворчал: "Тогда каждый из нас сделает свое дело и не будет мешать друг другу".

Нин Тао сказал: "Предупреждаю тебя, не трогай рубашку Мен Бо и Су, иначе я буду груб с тобой"!

Тан Цзисянь, однако, не разозлился на всех: "Хотя ваши слова трудно услышать, я все равно отношусь к вам как к другу, и я обещаю вам, что я не причиню вреда Мэн Бо и Су рубашку, даже Ли Цзы из соседнего дома, я просто накачал ее наркотиками и не причинит ей вреда". Но как условие, ты не можешь меня разоблачить."

Нинг Тао кивнул, затем повернулся и направился к двери.

Тан Цзисянь протянул руку и взял Нин Тао: "Останься еще немного, войти сейчас будет подозрительно".

Нин Тао остановился в своих треках и столкнулся с Тан Цзисянь: "Какова ваша цель - приблизиться к Мэн Бо?".

Тан Цзисянь также посмотрел прямо в глаза Нин Тао: "Еще раз, какова ваша цель?".

Нинг Тао сказал: "Дай мне сначала угадать твою цель".

Презрительный гул исходил из ноздрей Тан Цзисяня, и она явно не думала, что Нин Тао догадается о ее цели.

Нинг Тао сказал в обморок: "Когда я понял, что это ты, я вдруг понял это". Мен Бо вернулся с лунной раны, а вы последовали за ним и затащили меня, чтобы вылечить его. Его миссия на Луне заключалась в разведке полезных ископаемых и проведении соответствующих научных экспериментов. Я не думаю, что тебя интересуют научные эксперименты, тебя интересуют минералы, верно?"

В глазах Тан Цзисяня произошли очевидные изменения.

Нин Тао продолжил: "Вы разгадывали тайны народа Инь Юэ, и у вас также есть фанатичная одержимость цивилизацией народа Инь Юэ, которая записала волшебный минерал, который является рудой облака. Мен Бо приземлился на Луну, возможно, он нашел эту руду на Луне, а возможно, даже привез образец облачной руды, так что это привлекло тебя, верно?"

В глазах Тан Цзисянь внезапно появился удивленный божественный свет, хотя она и не признала этого, но этот взгляд уже дал ответ.

Ее целью была действительно облачная руда.

Нин Тао засмеялся: "Ты так подошел к Мен Бо и все еще боялся, что я тебя снесу, похоже, ты еще не приехал, да?"

Тан Цзисянь избегала вопроса Нин Тао и открыла рот: "Дай угадаю и твою цель тоже".

Нинг Тао слегка пожал плечами: "Да, угадай".

Тан Цзисянь сказал: "Не забывайте, это я помог вам убить Бай Шенга, я хорошо помню этот процесс. Ты попросил меня перенести окровавленную скрепку в блокноте в кабинет Белого Святого, а потом открыл проход и вдруг вошел в кабинет Белого Святого. С вашей личности, после того, как вы вылечите Мен Бо, вы можете просто игнорировать его, но вы все равно хотите вылечить бесплодие жены хорошего человека, если у вас нет цели, то есть призрак, ваша цель на самом деле, чтобы заставить Мен Бо принести ваши кровавые бумаги на Луну, а затем вы можете пойти на Луну, открыв канал, я прав?"

Нин Тао был поражен в своем сердце, он думал, что Тан Цзисянь не может догадаться о своей цели, но он не ожидал, что другие догадаются так точно.

Никто больше не говорит, ты смотришь на меня, а я смотрю на тебя.

Шахматы против противников.

Прошло десять секунд, прежде чем Тан Цзисянь нарушил тишину между ними: "Давайте сотрудничать".

Нинг Тао сказал: "Как вы хотите сотрудничать?"

Танг Цзисянь сказал: "Ты поможешь мне достать облачную руду, я помогу тебе.......".

Здесь нет звука.

Нин Тао улыбнулся: "Что ты можешь сделать для меня? Мое дело - попросить кого-нибудь принести листок бумаги, ваше - украсть важные государственные секреты. Как мы можем сотрудничать? Кроме того, тебе не кажется неуместным приходить и работать со мной только после того, как позаботишься о моих делах?"

Тан Цзисянь на минуту замолчал, прежде чем сказать: "Я обменяю тебе Истинную Слюну Дракона".

Нинг Тао сказал: "В этом нет необходимости, я уже прошу друга помочь мне найти его, мой друг сказал, что у него есть способ, я верю, что он сможет найти Истинную Слюну Дракона".

"Кто этот твой друг?"

"Этого вы не попросите; этот друг мой запретил мне ни с кем не говорить о нем." Нинг Тао сказал. Друзей вообще не было, и Истинная Слюна Дракона, которую он приехал давным-давно, просто разговаривая с такой женщиной, как Тан Цзисянь, говорить правду было бы очень ребяческой вещью.

"Так чего ты хочешь? Как насчет того, чтобы я помог тебе слиться с Биотехнологией Бытия?"

Нин Тао покачал головой: "Если ты действительно хочешь обменяться, то возьми свой талисман "Долина Инь Чжэнь Дух"".

"Ты действительно приударил за моим талисманом долины Инь Чжэнь? Это секретная техника, которую Секта Тан никогда не передаст!" Намек на розу гнева в глазах Тан Цзисяня.

Нин Тао бледно улыбнулся: "Я просто случайно говорю, почему ты так взволнован, я не приставил пистолет к твоей голове и прошу тебя отдать его, ты не хочешь, просто притворись, что я не говорил, ну, давай зайдем".

Сказав это, он снова повернулся, чтобы уйти.

Тан Цзисянь во второй раз взял Нин Тао за руку: "Я же говорил, что талисман "Долина Инь Чжэнь Духа" может быть использован только женщинами, и он бесполезен, если ты хочешь его использовать".

Нин Тао сказал: "Я просто учусь и учусь, мне нравится учиться, может быть, я смогу поменять несколько рун, и это сработает". При таком условии, ты готов заключить сделку, или нет".

Конечно, он не стал бы использовать талисман долины Инь Чжэнь, но в доме были женщины, и Цинь Чжуй, Бай Цзин, и даже новейшее дополнение, Мягкий Тянь Инь, могли бы его использовать. Если бы был получен талисман долины Инь Чжэнь в Секте Тан, это было бы похоже на добавление крыльев тигру в будущих командных действиях!

Тан Цзисянь отпустил руку Нин Тао нерешительным взглядом.

Нинг Тао сказал: "Подумай об этом, это нормально - рассказать мне о решении, когда подумаешь об этом".

Тан Цзисянь открыла рот и сказала: "Сто цзинъюньских руд, когда ты их получишь, я возьму талисман "Дух Иньской долины" и поменяюсь с тобой".

"Сто фунтов?" Нин Тао было желание пнуть ее в ногу, все руины города Инь Юэ он нашел кусок, всего лишь десяток фунтов веса, видимые облака руды драгоценной, но она попросила сто фунтов, при покупке риса!

Тан Цзисянь сказал: "На Луне должно быть много, сдавай, если хочешь, тяни, если не хочешь".

Нин Тао на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Ладно, если на Луне много, я дам тебе сто фунтов, а ты дашь мне талисман долины Инь Чжэнь".

Шаги шли из-за двери.

Нинг Тао пошел вперед и открыл дверь.

В коридоре остановились и улыбнулись: "Я как раз собирался позвать вас на ужин, это все?"

Нинг Тао сказал: "Это всего лишь небольшой геморрой, о нем позаботились".

Су Шиге был ошеломлен.

Тан Цзысянь пристально смотрел на Нин Тао, этот взгляд, похоже, хотел его укусить.

Ужин был роскошным, а атмосфера радушной.

После ужина Нин Тао ушла, а Тан Цзисянь не последовал за ней, и он не беспокоился о ней. Даже если бы он забрал Тан Цзисянь, она все равно могла бы приехать завтра, но он не мог пойти за ней, как пук.

Прогуливаясь по дороге домой на электрическом велосипеде Tien Dao, Нин Тао тоже кое-что обдумывал.

Зачем Tang Zixian так много облачной руды?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0487: Зеленый дракон выходит.**

0487 Глава Зеленый дракон из перевала Три дня спустя.

Дверь удобства открылась в пещере, Нин Тао вышел из темноты пещеры, плечи несут небольшой сундук с лекарствами, и большой мешок с вещами в руке. Это была закуска для рычащего небесного пса и Fox Xiao Ji, а также две бутылки белого вина мизо-типа, купленного для Чена Пиндао. В последний раз, когда он пил чай и болтал, Чен Пинг Дао жаловался, что две закусочные собирались его съесть, и на этот раз он не мог прийти с пустыми руками.

Ночь на севере, утро с этой стороны, и трещина над головой отбрасывает немного золотистого солнечного света, пространства, которое едва видно без света.

Также из-за света Нинг Тао еще даже не был в том месте, где он жил, когда увидел большую зеленую змею и большую белую змею, парящую над соломенной хижиной с большого расстояния. Эти две большие змеи намного "больше", чем те, что он видел в последний раз, когда вернулся, и они намного сильнее, и выглядят немного похожими на легендарного дракона.

Нин Тао одновременно счастлив и взволнован, он верит в историю Чэнь Пиндао о драконе-змее, и особенно хочет, чтобы это случилось с Цин Чжуй и Бай Цзин, усиленная демоническая аура сестер показывает, что это действительно реальность. Но его беспокоит то, что он отчаянно нуждается в Бай Цзине, чтобы выйти из ворот, чтобы начать проект Доброго Самаритянина, а если она этого не сделает, то ему придется думать по-другому.

За последние три дня он провел много времени и сил в больнице "отрезая" несколько пациентов с хорошими мыслями и заслугами, но заработал только 117 баллов хороших мыслей и заслуг, что далеко от минимального ежедневного заработка в 249 баллов за консультации добра и зла. Как это может продолжаться?

"Кажется, что мы должны пойти в Демоническую деревню только для того, чтобы выявить троих из них, Тянь Инь и Чжан Цяньцзюцзы, даже если мы не пойдем по каналам Божественной Государственной Благотворительной Компании, мы все равно должны вырастить несколько хороших людей". Нин Тао размышлял, когда шел в направлении резиденции Чен Пинг Дао.

Физзл...............

Сзади него внезапно появилась аномальная струна громких звуков.

Нинг Тао последовала примеру и остановилась, повернувшись, чтобы посмотреть.

Белая змея, подвешенная в воздухе, внезапно поднялась в воздух, зрелище было очень похоже на дракона, поднимающегося в небо. Этот шипящий звук действительно исходил из его рта, и казалось, что он освобождается от чего-то перед тем, как запустить последний штрих.

Но прежде чем он успел разобраться в этом, большая белая змея внезапно потеряла свою силу и в мгновение ока накинулась на хижину, в которой отступал Белый Цзин и исчезла.

Нин Тао думал, что соломенная хижина вот-вот рухнет, но на самом деле она просто слегка дрожала, а потом успокоилась.

Соломенная хижина все еще закрыта, так что я не могу видеть, как мисс Уайт выходит.

Нинг Тао колебался и подошел.

Дверь этой соломенной хижины сдвинулась, затем открылась, и из нее вылетела белая тень.

Нин Тао протянула руку и обернула ее вокруг белой тени, но это была не Белая Цзин, а только ее белая линька змеи, длинное белое платье, завернутое в белую линьку змеи, и белая треугольная пара брюк.

От двери доносился женский голос: "Брат, я не знаю, куда положить одежду, видишь?"

Белый Цзин все тот же белый Цзин.

Нинг Тао горько улыбнулся и подошел. Под его ногами почти не было звука, боясь потревожить закрытую дверь Цинь Чжуя.

"Зять, не будь так осторожен, моя сестра, которую я хорошо знаю, не такая уж она и раздражительная." Похоже, Бай Цзин угадал, о чем думал Нин Тао.

Нин Тао остановилась в дверном проеме, оставив позади линьку белой змеи, и бросила юбку, обернутую вокруг этого треугольника брюк, прежде чем открыть рот: "Сестра Бай, выйди в своей одежде, я хочу поговорить с тобой".

Голос Бай Цзина исходил из дома: "Зачем ты бросил свою одежду на пол, подними ее для меня, или я не могу ее надеть".

Нин Тао не хватило милости сказать: "Неужели ты не знаешь, как встать с кровати и поднять ее?".

"Как мне встать с постели голой?"

Нинг Тао: ".........."

"Если ты не поможешь мне забрать его, я не выйду, я сначала немного посплю, но я должен напомнить тебе, что это большая зима, я буду в спячке, и это нормально спать несколько месяцев за раз." Уайт сказал.

Нинг Тао был безмолвным, но он все равно вошел. Он всегда понимал, что на уме у белых, но теперь, когда Цин Чжуй и Цзян Хао все еще в отступлении, ее очередь бежать дикой.

Несмотря на то, что сверху пещеры сиял свет, свет в доме все еще был тусклым, что придавало ему немного мрачного и непонятного ощущения. Кроме Цзин Бай, она была покрыта белоснежной кожей, слегка светящейся сверкающим белым цветом, который чувствовался как женское тело, вылепленное из красивого нефрита, а затем также освещенное позади нее.

Нин Тао не хотел его видеть, но все равно хотел, чтобы даже у Бай Цзина не было возможности превратиться в дракона. Один взгляд, и он не видел ничего, кроме того, что он не должен был видеть. Ему также было стыдно продолжать пялиться и поднимать упавшую на пол юбку и треугольник брюк с опущенной головой.

Была ли юбка и треугольные брюки брошены им на пол или снесены Бай Цзином, на самом деле никто не может сказать наверняка.

Но Бай Цзин смотрит на Нин Тао, ее глаза безудержны и даже немного кокетливы: "Брат, ты смотришь только на меня, чтобы не дать мне лицо, ты боишься, что я съем тебя?"

Нин Тао бросила свою одежду на тело Бай Цзина и повернулась головой: "Прекрати, одевайся, я жду тебя, давай поговорим".

Но, не дожидаясь, пока он сделает второй шаг, ветерок благовоний отскочил за ним, за ним следовал лишний мужчина на спине, лишняя пара ног на талии и лишняя пара рук на шее, запирающая его до смерти за секунду.

Бай Цзин внезапно укусил Нин Тао за ухо: "Ты бессердечный ублюдок, как ты можешь быть безответственным, когда смотришь на мое тело? Даже двери нет!"

Нин Тао немного борется, как будто она приклеилась к нему, Бай Цзин вообще не может от нее избавиться.

"Разве ты не понимаешь моего сердца? В первый день, когда мы с сестрой познакомились и поженились, мы поклялись, что либо женимся на ком-то, либо нет, и если ты возьмешь мою сестру, как ты не возьмешь меня?" Бай Цзин заговорил с Нин Тао в ухо и выдохнул ей дыхание.

Нин Тао чувствовал, что вот-вот взорвется, его голова была в хаосе, он пропустил вашу сутру, но голос появился в его голове, постоянно говорил не скандировать, не скандировать, расслабиться, расслабиться.......

Бай Цзин внезапно ворвался в силу и упал на землю с Нин Тао.

Они запутались.......

Физзл...............

Необычный звук внезапно раздался из соседней комнаты.

Бай Цзин на мгновение замер и перестал нарушать движения Нин Тао.

Нин Тао наконец-то пришел в себя, этот голос не был его собственным, это был Бай Цзин. Сила Белой Цзин лучше, чем раньше, она соблазняла его волшебным трюком, и он поймал ее на месте преступления!

Физзл...............

Крутой змеиный звук становился все громче и срочнее.

Нин Тао сказал: "Это Цин Чжуй, она уходит, давай проверим".

Только тогда Уайт отпустил Нинг Тао и встал от него, глядя на него так, как будто она собирается проглотить его целиком: "Ты уже прикоснулся к моему телу, ты должен взять на себя ответственность, не пытайся сдаться".

Нинг Тао: ".........."

Напев!

Еще более причудливый появился в небе.

Нин Тао, который до сих пор не удосужился поговорить с Бай Цзином, разворачивается и устремляется из комнаты.

В небе, голубой.............

Глаза Нинга Тао были широко раскрыты, когда он пришел, он все еще видел большую голубую змею, но на этот раз то, что он видел, было зеленым драконом!

Зеленый дракон парил в воздухе зубами и когтями, очень мощный!

Тем не менее, зеленый дракон, который был преобразован демоном qi был все еще очень маленький, не такой большой, как зеленая змея до этого, без драконьих рогов, но с драконьей чешуей.

Но даже если это был шнек, это было настоящее чудо!

Бай Цзин также выбежал из дома и стоял рядом с Нин Тао, глядя на зеленого дракона, парящего в воздухе, ее глаза были широко открыты, и она замерла на полминуты, прежде чем слова вышли дрожащими: "Змея ... поворот ... дракон!

Нин Тао взволнованно сказал: "Да, змея в дракона, Цинь Чжоу теперь дракон"!

Голос Бай Цзин все еще дрожал: "Это... ее дух дракона, она - Цзяолун!"

Нин Тао смотрит на крошечного зеленого дракона и думает о своем змеином духе, когда она борется за свою жизнь, прежде чем покинуть границу, он мрачно говорит: "Я думаю, что встретил какой-то барьер, я так близок к тому, чтобы стать драконом, но мне жаль, что я потерпел неудачу, если есть какой-нибудь барьер, что бы это могло быть?

Белый Цзин вдруг посмотрел на Нин Тао: "Змея превращается в дракона, это абсолютное чудо в нашем змеином демоническом мире, я слышал только легенды и не видел примеров". То, что мы с сестрой съели, это был Предк Ищущий Дэн, который ты нам дал, тот же Дэн, та же порция, но моя сестра превратилась в дракона, почему я не превратился в дракона?"

Нинг Тао сказал: "Я просто думал об этом, я думаю, что ты что-то упускаешь, но я не знаю, что это, об этом нужно подумать".

Глаза Уайта обгорели: "Ты сказал, ты спал с моей сестрой?"

Нинг Тао замер на мгновение и последовал за ним, "О чем ты думаешь? Даже если бы у нас там было что-нибудь, это не имело бы никакого отношения к ее драгонизации!"

Белый Цзин негромко ворчал: "Я тебе не верю, я спрошу сестру, когда она выйдет из ворот".

Как только ее слова упали, парящий в небе Дракон Цин, откинувшись назад, зарылся головой в комнату Цинь Чжоу и исчез.

Нин Тао не мог дождаться, когда пойдёт в комнату Цин Чжуя.

Бай Цзин внезапно бросилась сзади и обернула руки вокруг талии Нин Тао: "Не уходите, она должна литься".

Нин Тао остановился на своем пути, оба глаза уставились на дверь соломенной хижины, где остановился Цин Чжуй, ожидая, что она откроется.

Бай отпустил Нин Тао и встал рядом с ним, также глядя на дверь комнаты.

Бряк!

Вибрация пришла из комнаты Цинь Чжоу, и плотно закрытая дверь комнаты внезапно улетела целиком от дверной коробки, и кусок сломанной линьки Цин Змея выстрелил из двери, а затем Huawei пепел в воздухе.

Змея превратилась в дракона, что еще ты хочешь, чтобы змея сделала?

В дверном проеме появилась голубая фигура.

Цин прогнал его от ворот.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0488: Характеристики дракона**

Глава 0488: День героя Дракона Уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууушууууууууууу!

Из руки Fox Xiao Ji вылетела ветчинная колбаса, и рычащая небесная собака вылетела, сделав три шага на помощь в беге, и все ее тело вылетело, как будто это была стрела с оторванной от ветки ветчины, в мгновение ока догнав колбасу, и было проглочено ею за один укус, пока она еще была в воздухе.

Фокс Сяо Цзи погладила свой маленький ротик от вида неудовольствия.

Чен Пингдао, однако, закричал: "Рев на небесах, молодец"!

Рычащий собака приземлился: "Химе, ты выброси свой торт и посмотри, смогу ли я его поймать".

Фокс Сяодзи хрюкнул: "Фу! Ты думаешь, я такая же глупая, как ты, когда ты обманываешь меня из моей ветчинной колбаски и пытаешься обмануть меня из моего пирога? Я пойду найду своего отца и не буду с тобой играть."

Чен Пиндао сказал: "Сяо Цзи, не уходи, твой отец и твоя мать дракона о чём-то говорят".

"Мать Дракона?" Фокс Сяо Цзи посмотрела на Чена Пина с кривой головой и сказала: "Дедушка Чен, ты выпил все вино, которое мой отец купил для тебя?".

"Нет. Все еще там? Ой... ты, маленький эльфийский призрак, оказалось, что ты говорил, что я был пьян". Чен Пиндао плакал от смеха.

Фокс Сяодзи сказал: "Правильно, ты не пил, почему ты говоришь, что у меня есть другая Мать Дракона? Очевидно, что мой отец вернулся один."

Чен Пиндао засмеялся: "Мать дракона, о которой я говорю, это твоя мать Цин, она превратилась в дракона".

"Что ты имеешь в виду?"

Чен Пиндао подал знак: "Маленький Цзи, иди сюда, дедушка Чен расскажет тебе историю".

Фокс Сяодзи подошел.

Чен Пингдао медленно и неторопливо сказал: "Давным-давно............."

В одной комнате Нин Тао смотрел прямо на Цинь Чжоу, снова и снова с головы до ног.

Цинь Чжуй был немного смущен своим взглядом: "Брат Нин, что ты делаешь, ты уже несколько минут так на меня смотришь".

Но Нинг Тао просто обошла ее сзади и продолжала искать.

Белая Цзин сказала: "Сестра, раздевайся".

Цинь Чжуй замер на мгновение: "Почему?"

Белый сказал: "Пусть твой мужчина посмотрит на тебя, он посмотрит на тебя в одежде твоей, снимет с тебя одежду и пусть он посмотрит на тебя ясно".

Цинь Чжоу на мгновение засомневался, и действительно протянул руку помощи и схватил Чонгсам из Небесного Сокровища, чтобы потянуть его вверх. Белоснежные бёдра сразу же выявили большое усечение, кожа была белой и нежной, с джадовой текстурой.

Нин Тао нервно схватил Цинь Чжуя за руку: "Не слушай свою сестру, ты же не знаешь о ней, так что ты не пойдешь прямо".

Бай Цзин внезапно склонил голову и вытер глаза за рукой, ее голос задохнулся: "Сестра, посмотрите на него... он издевался надо мной...".

Цинь Чжуй посмотрела на свою сестру странным взглядом: "Сестра, как брат Нин задирал тебя?".

Белый Цзин задохнулся: "Он, он взял меня... взял меня..."

"Какой? Я не понимаю." Цинь Чжуй сказал.

Белая положила заднюю часть руки, глаза блестели слезами, она не сказала, что Нин Тао с ней сделал, а подняла руки, левой рукой сделала легкий розовый кулак, оставила небольшое отверстие между большим и указательным пальцами, затем вставила указательный палец правой руки и медленно вставила указательный палец правой руки в маленькое отверстие в розовом кулаке левой руки, вытянула его и вставила снова.......

Всему Нин Тао было плохо.

Она знает, что означает это действие Бай Цзина. Ее реакция также была странной, она замерла на мгновение, когда Цзин Цзин ударил ножом в первый раз, она замерла на мгновение, когда Цзин Цзин ударил ножом во второй раз, она внезапно схватила руку Цзин Цзин, когда Цзин ударил ножом в третий раз, и обняла Цзин и с волнением сказала: "Поздравляю, сестренка! Поздравляю, сестра!"

Когда я увидел ее в первый раз, она была слишком молода, чтобы быть частью семьи.

"Но посмотрите, что он со мной сделал...

Нинг Тао горько смеялась: "Ты веришь всему, что она говорит?"

Цинь Чжуй очень серьезно кивнул головой: "Конечно, моя сестра никогда мне не лгала".

Нин Тао посмотрел на Бай Цзин и уставился на неё: "Скажи Цин Чжуй, что ничего не случилось".

Тик-так.

Бусина пота размером с фасоль упала с головы Нинг Тао и приземлилась со звуком.

Цинь-Чжоу обняла Цзин-Чжоу и похлопала ее по спине, успокаивая: "Сестра, не плачь, брат Нин будет добр к тебе".

Бай Цзин поднял голову с плеча Цинь Чжуй и посмотрел на Нин Тао, сжимая глаза на нее в приступе.

Нин Тао был безмолвен на месте, и он не потрудился ничего объяснить, поэтому сменил тему: "Цинь Чжоу, ты уже превратился в дракона, но почему я не вижу никаких драконьих черт?"

Только тогда Цинь Чжоу отпустил Бай Цзина, потрясённого: "Драгонизация"?

Нинг Тао тоже удивился: "Ты правда не знал?"

Цинь Чжуй сказал: "Я знаю, что мое змеиное тело, кажется, изменилось, вот и все, но это не значит, что я превратился в дракона, верно? Если бы не ты, очищающий мою демонскую кость, боюсь, меня бы даже не было в этом мире. Сестра была сильнее меня с детства, это всегда она защищала меня, если ты хочешь воплотить дракона, это должна быть Сестра, воплощающая дракона, как это могу быть я?"

Нин Тао очень хотел, чтобы она сняла одежду, чтобы увидеть, он был уверен, что что-то изменилось на ней, если это было то же самое, что и обычно, что это был за дракон? Но это невозможно сказать.

"Подождите..." Белый Цзин, кажется, что-то вспомнил и последовал: "Сестра, вы только что сказали, что ваш муж рафинировал вашу демонскую кость?"

Почему ты муж?

Эти отношения развиваются слишком быстро, верно?

Нинг Тао не мог не поправить голосом: "Это шурин".

Бай Цзин сжимала глаза в Нинг Тао.

Нинг Тао чувствовал, что он может быть неправ.

"Точно, это брат Нинг очистил мою демонскую кость, что случилось?" Цинь Чжуй сказал.

Белый сказал: "Корень дракона может быть костью демона, я вырос лучше тебя, и все, что я съел на этот раз, это зелье для поиска предков, так что нет причин, почему ты можешь сделать дракона, но я не могу, так что единственный способ найти корень - это кость демона".

Нин Тао сделал движение в своем сердце, за которым последовало пробуждение глаз к состоянию глядя, и его взгляд также приземлился на хвостовой позвонок Цинь Чжоу. Вскоре он нашел соответствующую форму демонской кости в ее погодном поле, и в конце концов нашел "изменение" дракона, змеевидная демоническая кость превратилась в дракона!

Однако "киль", наблюдаемый в ци-водорослях, был расплывчатым и несколько правдоподобным.

Нинг Тао не могла не протянуть руку и не дотронуться до своей демонской кости. С этим прикосновением, которое соответствовало форме, наблюдаемой Гуань Ци, он, наконец, подтвердил, что ее демонская кость была уже не змеевидная кость демона до отступления, но дракон форме дракона кости!

Нин Тао взволнованно улыбнулся: "Конечно, Цинь гонится за собой и чувствуй это, ты уже дракон!"

Цинь Чжуй не прикоснулся, но сказал дрожащим голосом: "Я видел...я........."

Уайт сказал: "Сестра, ты высунь лапы и увидишь".

Цинь Чжуй проснулся, как во сне, у него дрожали руки и отпустили пару острых когтей.

Нин Тао и Цин Чжуй были мгновенно ошеломлены.

Острые когти Цинь Чжоу были больше не когтями змеи, а парой когтей голубого дракона. Раньше ее змеиные когти были продолжением костей пальцев и ногтей, которых было до десяти. Но когтей дракона теперь освободилось всего три, и вместо того, чтобы вытянуть их из пальцев, они вытянулись из костей указательного, среднего и безымянного пальцев на тыльной стороне руки, длиннее, толще и острее.

Но в погоне за удивительной переменой был не просто змеиный коготь, превращенный в когти дракона, одна из ее рук была покрыта циановым чешуйчатым доспехами, от ее пальцев, сзади руки до запястья, вместе с этими тремя ужасающими острыми когтями, это было действительно похоже на драконьи когти!

Скалистая, которая также характерна для змеевидного дракона.

Нин Тао улыбнулся, когда почувствовал себя счастливым за Цин Чжуй.

Белая Цзин погналась за Цин в свои объятия и взволнованно сказала: "Сестра, это твое рождение, я рада за тебя". Гадкая утка в нашем доме превращается в лебедя, ага."

Затем Цинь Чжуй пришла в себя и сказала: "Я могу это сделать, и моя сестра тоже".

Белый вздохнул: "Зависит от того, помогает ваш человек или нет".

"А?" Цинь Чжуй сказал врасплох: "Сестра, что ты имеешь в виду?". Просто скажи это и услышь".

Нин Тао также посмотрел на Бай Цзин с удивленным видом.

Белый отпустил Цинь Чжуй и сказал: "Разве я не ясно выразился? Корень твоего драконизма - это очищение демонических костей, я хочу драконизировать дракона, и мне также нужен твой человек, чтобы вытащить мои демонские кости, чтобы очистить их".

Нин Тао сказала: "Когда я очищала демонскую кость Цин Чейсинга, это было из-за того, что ее демонская кость была некротизирована и должна была пойти на такой риск, сестра Уайт, ваша демонская кость в порядке, как ее очистить?".

Белая Цзин посмотрела Нин Тао с предвкушением в глазах: "Это зависит от тебя, доктор, чтобы найти способ взять мою демоническую кость и очистить ее". Подумайте, одна из ваших жен - зеленый дракон, а другая - белая змея, как это может сработать?

Нинг Тао: ".........."

Цинь Чжоу мягко умолял: "Брат Нин, только придумай, как помочь сестре, ты определенно можешь придумать способ".

Нинг Тао сказал: "Хорошо, я что-нибудь придумаю, но не стоит торопиться, мы должны придумать безопасный способ. Кроме того, арендная плата за клинику в этом месяце составляет восемь тысяч, остаток на бамбуковой книге меньше тысячи, время прошло несколько дней, мне срочно нужно, чтобы вы, сестра Уайт, начали Проект "Добрые люди", чтобы помочь мне заработать хорошие мысли и заслуги. Я подсчитал, что на этот раз вам, вероятно, придется заработать пять тысяч "Золотых Идей", чтобы восстановить равновесие между Добрыми и Злыми Триподами, и вам придется отстать, чтобы заработать "Грехи Злой Идеи"".

Я не хочу быть вдовой, - сказала мисс Уайт, смеясь: - Ваш гонорар за консультацию важнее.

Нинг Тао улыбнулась горькой улыбкой.

Жизнь девушки здесь не проблема, но она все еще ждет его, чтобы встретиться с Цзин Цзин, но Цзян Хао не очень хороший человек, чтобы поговорить, и если Цзин Цзин не достаточно серьезен, у Цзин Цзин будет много головной боли.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0489 Глава 5 миллионов маниока**

Пронзительный звук выстрелов нарушил сумеречную тишину, и несколько деревенских жителей бедной деревни, вернувшихся домой с работы на ферме, упали в лужу крови.

Несколько пикапов, переоборудованных в боевые машины, ворвались в деревню, и вооруженные люди на борту безнаказанно открыли огонь по безоружным жителям деревни, в том числе по пожилым людям, женщинам и детям. Жители деревни бегут во всех направлениях, но кто может спастись от летящих пуль?

Среди бегущей толпы молодая пара побежала к лесному полюсу. Женщина держала ребенка, на руке мужчины был грязный пластиковый пакет, в котором было несколько жалко мало кассавы, единственный кусочек еды, оставшийся в его семье, и даже бежавший всю жизнь, он не забыл.

В некоторых частях Африки еда так же важна, как и жизнь.

Молодой паре повезло, что несколько сбежавших вместе сельчан упали на землю пулями, и с ними все было в порядке.

Леса приближались.

Бах!

Прозвучал выстрел, и пуля свистнула и поразила женщину в бедро, и она упала на землю, и ребенок выпал из ее рук и попал в траву.

"Ана!" У мужчины были красные глаза, когда он схватил женщину за руку и попытался отдернуть ее от земли.

"Ты иди! Позаботься о наших детях!" Женщина пожала мужчине руку и подтолкнула его.

Ребенок плакал, и звук был душераздирающим.

Фу, фу, фу, фу...............

Несколько пуль свистнули, ударившись о землю рядом с женщиной и мужчиной, разбрызгивая грязь. Осколок камня прилип к щеке человека и мгновенно течет кровь.

Один из вооруженных людей догнал его, меняя зажимы, когда он бежал.

"Беги!" Женщина шипнула.

"А!" Мужчина издал отчаянный и гневный рев и, подобрав ребенка, побежал в лес.

Преследующие вооруженные люди поменяли зажим, подняли дуло пистолета и нацелили его на спину молодого человека, затем спустили курок, прозвучал звук пистолета, плечо молодого человека лопнуло в кровавый цветок, но он не упал, а головой окунулся в густой лес........

Это произошло три дня назад, всего в тридцати километрах от племени Пуэнт-Нуар, в деревне под названием Таки.

Молодой человек, которому выстрелили в плечо, не умер, и он сбежал, неся своего ребенка через горы к племени черногорнов. Его жена была из племени Черный Рог, и именно отец заставил его жениться на женщине из племени Черный Рог с двумя волами в качестве жениха.

Сбежавшего юношу назвали Цементной дорогой, и самым большим желанием его отца было, чтобы через дверь его дома проходил цементный путь, поэтому при рождении ему дали это имя. Его отец не сбежал и погиб под дулом пистолета вооруженных людей.

В низкой комнате Нин Тао послушал вождя орла, а затем подошел к обочине цементной дороги, где лежал на кровати, пробудив глаза и нос, чтобы диагностировать состояние цементной дороги, посмотрев и понюхав состояние.

Цементная дорога была в плохом состоянии, с гноящимися ранами и зловонием гниения. Его лицо было белым в темноте, а глаза были взъерошены, симптомы кровопотери. Но ему также повезло, что пуля, пробившая лопатку после разбития, не осталась в его теле, иначе он не продержался бы и трех дней.

Ведьма-врач из племени дал ему травы и некоторые фекалии или что-то вроде того, что вместо того, чтобы помочь ему, усугубило инфекцию раны.

Нин Тао быстро пришел к суду, так как цементная дорога сейчас в такой ситуации, если бы она отвезла его в больницу, все, что врач, вероятно, мог бы сделать, это отпилить ему руку и часть плеча, а затем позволить ему быть на милость Божью.

"Шеф Игл, я, наверное, все уладил, оставьте этого человека мне, и я исцелю его." Нинг Тао сказал по-английски.

Самец орла вождь дал глубокий поклон Нин Тао, благоговение в его глазах: "Уважаемый доктор Нин, спасибо за вашу доброту".

Изначально его называли "Богом", но исправил Нинг Тао, который разрешил ему называть его только доктором Нинг.

Белый Цзин сказал: "Брат, я думаю, этот подходит, только ему".

Нин Тао кивнул головой и снова сказал: "Вождь Орла, скажите этому пациенту, что я готов вылечить его, я также готов помочь ему спасти его жену, я даже могу помочь ему восстановить их деревню, но у меня есть одно условие, и это то, что он должен сделать что-то сам".

"Сделай это сам?" Шеф Игл в изумлении сказал: "Достопочтенный доктор Нинг, как видите, сейчас он лежит в постели очень слабый, даже ходьба - это проблема, как он собирается спасать свою жену? Вы не знаете, что это за вооруженная группировка, они повстанцы, они убивают деревню Таки за их землю, под этой деревней есть алмазы. Те сельские жители, которые еще живы, теперь стали их рабами, копая для них алмазы. Это место охраняет армия, и как он... собирается спасти свою жену и тех сельских жителей?"

Нин Тао засмеялся: "Не волнуйся об этом, благотворительность Шэньчжоу поможет ему закончить".

"Милосердие Шэньчжоу"? Вот и все, я вижу." На лице шефа Стаута вырвалась улыбка: "Я ему так скажу, он точно согласится". Ему повезло, что он сбежал от смерти и снова был благословлен нашим святым покровителем".

Нин Тао тоже не потрудился его поправить, он протянул руку и схватил цементного Лу за запястье, вливая немного особой духовной силы в тело цементного Лу, но только для того, чтобы облегчить его боль и помочь ему вновь обрести некоторую жизненную силу. Если бы он хотел исцелиться, он мог бы исцелить цементную дорогу сейчас, но тогда он бы ничего не заработал.

Ситуация на цементной дороге быстро улучшилась, с цветом крови на лице и немного духа в глазах, он открыл рот и пробормотал что-то. Его глаза также смотрели на Нин Тао, а также Бай Цзин и Цин Чжуй, которые стояли позади Нин Тао, с намеком на нервозность и путаницу в глазах. Его раны ухудшились в сочетании с потерей крови, и он все это время находился в состоянии бешенства.

Вождь Хунг-Орел произнес слова Нинга Тао в банту на Цементной дороге, и как сказал вождь Хунг-Орел, реакция Цементной дороги резко изменилась, и он посмотрел на Нинга Тао со слезами на глазах, кивая головой в согласии.

Нинг Тао улыбнулся и сказал: "Теперь попробуй встать с постели и прогуляться, нам нужно, чтобы ты повела за собой".

Вождь орла-самец перевел слова Нинга Тао на Цемент Роуд, который с трудом встал с кровати, а затем встал с кровати, чтобы идти пешком. Он все еще выглядит немного хрупким, но у него нет проблем с ходьбой.

Указывая на тарелку на столе, в которой лежала вареная маниока, Уайт сказал: "Цементная дорога, ты можешь продать мне эту маниоку?".

Шеф Игл продолжал выступать в качестве переводчика.

Цемент Роуд забил, чтобы пожать ему руку: "Нет, нет, нет, вы мои самые уважаемые друзья, я куплю вам еды, без денег".

В ответ белый спросил: "У тебя есть деньги на восстановление твоей деревни? У вас есть деньги, чтобы купить еду для ваших сельских жителей?"

В переводе Шефа Игла, Цементная дорога замерла, не зная, что делать.

Белый продолжил: "Твой сладкий картофель уникален, я заплачу пять миллионов за твой сладкий картофель, ты возьмешь деньги и заново отстроишь свою деревню."

В этом суть "Проекта хороших людей" госпожи Бай, она представляет Благотворительную компанию Шэньчжоу, но в "Проекте хороших людей" благотворительностью занимается не Шэньчжоуская благотворительная компания, а избранные пациенты. Благотворительность стоит денег, поэтому на сделку по продаже сладкого картофеля было потрачено 5 миллионов долларов. Пациенты клиники зарабатывают деньги, продавая сладкий картофель, затем берут эти деньги на добрые дела, получают хорошие мысли и заслуги, а затем ходят по клинике за здоровьем.

Цемент Роуд понял, вздрогнул на колени и задохнулся: "Спасибо, спасибо... Пожалуйста, спаси мою жену и тех сельских жителей...."

В сумерках.

Четыре человека прошли через пустыню, не имея ни влаги, ни увядающих сорняков, протянувшихся вперед, не имея и половины глотка жизни. Черная молодежь, идущая в передней части линии пошатнулась, его губы высохли и потрескались, как будто он собирался рухнуть в любой момент.

Эта черная юность - цементный путь, особая духовная сила Нин Тао помогла ему восстановить некоторые физические силы, а также подавила ухудшение его состояния, но он терпелив, в конце концов, весь этот путь поддерживается его волей, в противном случае он бы упал.

"Похоже, ему тяжело, брат Нинг, почему бы тебе не привезти электромобиль "Небесный Дао" и не забрать его обратно." Цинь Чжуй сказал, сочувствуя цементной дороге.

Но Нин Тао сказал: "Нет, его настойчивость, его настойчивость двинет небеса, и он получит больше заслуг за свои добрые мысли". В этом мире существует шкала, и чем больше ты даешь, тем больше получаешь взамен. Каждый шаг, который он делает сейчас, это упорство добрых мыслей, и он будет вознагражден".

Цинь Чжуй сказал: "Так и будет, тогда я оставлю его в покое и позволю ему так нас проводить".

Как только ее слова упали, Цементная дорога споткнулась и упала. Трое с этой стороны просто смотрели и не пошли ему на помощь.

Цементная дорога налила в нее полный рот воды, задохнулась на несколько вдохов, затем с трудом поднялась, вздрогнув вперед.

Уайт сказал: "Когда мы приедем в его деревню, мы должны начать, не сказав ни слова, или ты должен что-то сказать, прежде чем мы начнем?".

"Скажи что-нибудь?" Нинг Тао не мог не посмеяться: "Ты думаешь, что снимаешь фильм, сторона, представляющая правосудие, всегда должна жаловаться на преступления плохих парней перед тем, как пойти на войну"?

Бай Цзин дал Нин Тао пустой взгляд: "Ты мужчина в доме, я сделаю это за тебя, я сделаю это с тобой, как ты говоришь, тебе не кажется, что мне будет грустно, если ты скажешь что-нибудь подобное"?

Нинг Тао сказал несколько затаив дыхание: "Хорошо, одно предложение, просто сделай это прямо".

Белый Цзин кивнул: "Ладно, слушай сюда, нам не нужны прелюдии, мы просто трахнемся".

У Нинга Тао губы шевельнулись, и ни слова не было сказано.

Черная молодежь спереди шла шатко и упорно, а сзади было море слякоти, полное запаха гормонов.

Какой мир!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0490 Глава Кровопролитие трех кассав.**

0490 Глава Кровопролитие, вызванное тремя кассавами Ночь упала, и темнота упала над деревней Тамаки. Раньше деревня Таки была настолько бедной, что после наступления ночи почти не было света, а теперь она ярко освещается. Несколько дизель-генераторов рычали, закачивая постоянный поток электроэнергии в строящийся район добычи, где стояло несколько деревянных башен-столбов, каждая из которых с прожектором, освещала шахту и село снежным светом.

В горнопромышленном районе ревут двигатели нескольких строительных машин, выкапывающих сельскохозяйственные угодья, которые засаживают тюками зерна и маниоки. Десятки сельских жителей охранялись отрядом вооруженных людей, которые с помощью лопат посылали глубокую землю, выкопанную в пруд для мытья.

Старик больше не выдержит, и будет копать на землю, чтобы отдохнуть мертвым. Однако перед тем, как он успел отдохнуть еще несколько секунд, появился вооруженный человек с автоматом "АК", хлопнул прикладом о плечо, и он упал на землю с криком.

"Ублюдок! За работу! Или я убью тебя!" Вооруженные люди злобно кричали.

Старик дрожал от земли, но прежде чем приступить к работе, он внезапно упал назад. Голод плюс физическое истощение, он снова старик, где он еще может держаться.

С грохотом вооруженные люди вытащили затвор из пистолета и направили его на старика, яростная улыбка, поднимающаяся из углов их рта: "Умри, старина".

Его правый указательный палец нажал на спусковой крючок.............

Бах!

Выстрел прозвучал.

На теле старика, упавшего в обморок на землю, не было брызг крови, но голова вооруженного человека, который собирался выстрелить в старика, внезапно расцвела, была сорвана пулей и упала на землю.

Вся шахта взорвалась в бешенстве, люди кричали, люди стреляли в воздух и делали предупредительные выстрелы. Приближаясь, паника с этой стороны распространилась на деревню, так как из деревни выбегало больше вооруженных людей, а другие прыгали на пикапы, переоборудованные в колесницы, готовые к работе с установленными на них тяжелыми пулеметами.

В то же время, в ста метрах.

Цементная дорога опустила оружие, но винтовка М16 американского производства, которая стреляла в вооруженных людей, чтобы спасти старика, не упала и все еще находилась в руках Нин Тао. Этим выстрелом Нинг Тао прицелился и заперся, он просто нажал на курок.

Первый выстрел был сделан с Цемент Роуд, что было решением Нинг Тао. В Битве за Бездну на Полке Дракона он захватил большую кучу орудий и боеприпасов, все еще уложенных в клинике, и теперь пришло время применить их на пользу.

Цемент Роуд открыл грязный пластиковый пакет, который он носил в руке, вытащил из него маниоку и поместил в руку Нин Тао, затем вытащил второй и третий и поместил в руки Цин Чжуя и Бай Цзина, соответственно.

Цементная дорога согнула ему ноги, затем бросилась на колени и закричала: "Пожалуйста, спасите мою жену и жителей деревни Таки, пожалуйста........".

Он использует банту, который Нин Тао, Цин Чжуй и Бай Цзин не понимают, но это не останавливает сюжет от того, чтобы его давно написали и режиссировали.

Нин Тао сказал: "Получив деньги и богатство людей для ликвидации последствий катастроф, мы получили вашу маниоку, которая имеет огромную ценность, и мы спасем вашу жену и жителей села Думу для вас".

Цементная дорога обрушилась, и он больше не мог держаться.

"Он ведь не умрёт, правда?" Бай Цзин сказал с некоторым беспокойством.

Для этой группы наиболее важен молодой чернокожий, жители села и боевики - второстепенные. Если цементная дорога умрёт здесь, это пустая трата времени.

Нин Тао поднял глаза на состояние магии, посмотрел, а затем сказал: "Все в порядке, он еще не собирается умирать, он просто немного сумасшедший после того, как зашел так далеко". Давайте сделаем это и закончим".

Бай Цзин и Цин Чжуй кивнули одновременно.

Фонарь был выпущен из руки Бай Цзина и пролетел в сторону деревни Тамаки, где он пролетел мимо, белый туман поднялся с ровной земли, и белый туман окутал его, когда он пролетел в направлении Тамаки......

В деревне Таки вооруженные люди открыли огонь по окрестным лесам, и некоторые из них закричали, подгоняя испуганных жителей деревни к поляне в центре деревни и заставляя их присесть на землю с руками за голову.

Высокий, внушительный чернокожий мужчина вышел из середины народного зала, завязав пояс брюк во время прогулки. Позади него, в открытой двери комнаты, молодая черная женщина сжималась на полу, без полудрагоценной ткани и покрытой шрамами.

Этого чернокожего звали Альфред, и он был командиром этой повстанческой армии.

Альфред, это типичное французское имя. История Гонде - это кровавая история, колонизированная не только бельгийцами, но и французами, и французский язык до сих пор является официальным языком Гонде. В Гунде люди, которые могут называть себя по-французски - это люди статуса и положения. Например, его семья - семья военных в Гунде, а также он был полковником в правительственной армии Гунда до того, как государственный переворот провалился, поэтому он забрал своих людей и превратил их в мятежников, сжигая, грабя и не делая ничего плохого.

"Что случилось?" Альфред яростно ворчал: "Где враг?"

Вооруженный человек ответил ему: "Доложите полковнику, кто-то застрелил наших людей! Похоже, был только один выстрел".

Альфред закричал: "Найдите его и убейте!"

"Полковник... что это?" Вооруженный человек вдруг указал на белый туман, напавший со стороны племени черных рогов с удивленным выражением: "Как это произошло?".

Африка имеет жаркий климат с очень небольшим количеством осадков и несколько раз в год, и сейчас не сезон дождей для туманов, как это может быть внезапным туманом?

Альфред посмотрел на белый туман, и на его лице появился сюрприз.

В этом направлении туман быстро окутался, и в тумане раздался звук плача призраков и завывания. Смутно казалось, что кто-то ходит, но это было похоже на группу призраков, исполняющих жуткий танец.

Несколько прожекторных полюсов сходятся на белом тумане.

Альфред увидел приглушенный голос и закричал: "Стреляй!"

Бах, бах, бах!

Та-да-да!

Бей.............................

Винтовка и пулемет стреляли вместе, пуля слегка пролетела в этот белый туман, и звук полета пули был непрестанным, бронзовый снаряд отскочил от камеры и упал на землю, и снова раздался стучащийся звук.

Однако плотная огненная сетка не могла разбить белый туман, и туман был окутан звуком плача и завывания. Человек в тумане имел широко открытые глаза, но не мог видеть ни метра перед собой!

"Oooh...ee...ee..." жуткие звуки исходили из густого тумана.

Черный мужчина с бородой смотрел пристально в направлении перед ним, держа в руке легкий пулемет, дуло пистолета все еще излучает бледно-голубой дым.

В густом тумане внезапно появилась расплывчатая фигура, и этот ужасный звук, казалось, доносился из ее рта.

"Иди к черту!" Большой черный человек издал гневный рев и направил свой пистолет на размытую фигуру и нажал на курок.

Бей.............................

Свистнули пули из щуки-пулемета, все ударили по размытой фигуре, но только для того, чтобы увидеть, как белый туман вспыхивает, никто не упал.

Внезапно вспыхнул блик.

Ка-чау!

Пулемет был разделен на три, а чернокожий, весивший не менее двухсот килограммов, также был разделен на три, и его тело раскололось, а его печень и мозг были по всей земле после того, как он упал на землю с взрыва!

"Ах..." жалкий крик исходил из тумана.

Это только начало.

Противника не было видно, только густой туман с видимостью не более одного метра. Постоянно в тумане вытаскивают вооруженных людей, не видя, как и где выглядит враг. Некоторые из вооруженных людей не выдержали давления и выстрелили в туман, но пули промахнулись мимо врага и поразили своих же людей.

Это была безподозрительная битва, с Культивационным Небесным Легионом из Древнего Царства Востока с одной стороны, и повстанческой армией черномазых с другой. Они издевались над безоружными людьми и были настолько сильны, что были беспомощны перед лицом такой битвы.

Под яркими огнями Горького моря, тумана не было для Нин Тао, Бай Цзин и Цин Чжуй, деревня и шахта были яркими, как день. Нин Тао имеет лопасть солнечного затмения и винтовку М16, у Бай Цзина - пару когтей змеи, а у Цин Чейсинга - пару когтей дракона.

Видя, что ситуация изменилась, Альфред, хорошо ориентируясь и зная окрестности, оставил своих людей в покое и побежал в лес под деревней.

Леса были также лесами, откуда сбежала цементная дорога.

Голубая фигура поднялась в воздух, и в одном качании достигла вершины головы Альфреда, пара когтей дракона раскололась в воздухе, и голубой демон ци появился на вершине головы Цинь Чжоу, в форме дракона!

Чант-

Лонджин!

Зеленое, бледное пламя появилось из когтей дракона Цин Чин!

Несомненно, после того, как Цин Чейсинг прокрался в дракона и превратился в шнекового дракона, сила Цин Чейсинга значительно возросла. Раньше она была не так сильна, как Бай Цзин и Инь Мо Лань, но теперь она сильнее Бай Цзина и Инь Мо Ланя!

На этот раз Цинь Чжоу ударил, очевидно, желая испытать силу своего дракона, чтобы придумать яблоко от яблони, чтобы убить курицу.

Эта пара когтей дракона упала, и Альфред боялся, что его разобьют на кучу клецек с начинкой.

Однако, подобно тому, как Цинь Чжоу собирался изрубить Альфреда до смерти, силуэт перевернулся, обернулся руками вокруг талии Альфреда, вывел его из зоны атаки Цинь Чжоу, а затем налетел на землю.

Когти дракона Цин Чейсинга упали в воздух, и все шесть мощных ци раскололи землю. Огромный камень треснул и раскололся на несколько кусочков, разрез был гладким, как зеркало, и на нем были видны следы обгорания!

Как змею можно сравнить с драконом?

Цинь Чжоу была ошеломлена ее собственными силами и приземлилась на землю, и на мгновение она на самом деле забыла спросить Нин Тао, почему он не позволил ей убить этого командира.

Альфред, наконец, увидел своего врага, востока, который был меньше его, и он инстинктивно подернул кулак к голове Нин Тао. Его кулак был почти четвертью размера головы Нинг Тао, и он верил, что этот удар в прошлом определённо приведёт Нинг Тао к смерти.

Бряк!

С приглушенным звуком кулак Альфреда ударился кулаком о голову Нинг Тао.

Голова Нинга Тао даже не дрогнула, когда он посмотрел на Альфреда, а потом подернулась.

Бряк!

Альфред ударился головой об землю и потерял сознание.

Только тогда пришел Цинь Чжоу: "Брат Нин, почему бы тебе не дать мне убить его?"

Нин Тао сказал: "Он командир этой повстанческой армии, грехи на его теле глубокие, я еще не могу заслужить грехи злого ума, но я скоро, сохранить его и убить его, когда я могу заслужить грехи злого ума".

В углу рта Цинь Чжоу появился намек на улыбку: "Я вижу, ты здесь экономишь".

Голос Уайта звучал: "Вы двое можете остаться влюбленными позже? Ты пытаешься меня измотать, не так ли?"

Нин Тао и Цин Чжуй посмотрели друг на друга и засмеялись, когда снова бросились в бой.

Эта битва эквивалентна домашней игре в кулак маленького дикого монстра, стоящего перед игрой в тройке лучших игроков RMB, это ощущение.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0491 Благодарное возвращение**

0491 Глава Богатые возвращается Туман поднялся, и битва закончилась.

В деревне и на шахтах были обнаружены еще десятки трупов, и еще десяток раненых вооруженных людей. Они встали на колени, дрожа на пустом месте, которое было коленами первоначальных сельских жителей. В конце концов, они увидели своего "врага", китайского ребенка, который не выглядел сильным, и двух женщин, которые были настолько красивы, что чувствовали себя нереальными. Но именно эти три человека заставили их так испугаться и испугаться, что у них даже не хватило смелости взглянуть на них под прямым углом.

Сельские жители сгрудились, не осмеливаясь подойти к Нин Тао, Цин Чжуй и Бай Цзин.

"Вы двое присмотрите за этими ребятами, а я пойду принесу цементную дорогу." Нинг Тао сказал.

В этот момент вооруженный человек засунул руку в карман пиджака.

Голова вооруженного человека раскололась, и его мозг вытек из расколотой головы.

Вооруженный человек упал на землю, рука, которая дотянулась до кармана пальто и врезалась в землю, сжимая в руке блокнот размером с пачку сигарет, с перьевой ручкой все еще сжимается к блокноту.

Что он делает с блокнотом?

Боюсь, только он знает ответ на этот вопрос, но он мертв.

Белый пожал плечами: "Простите, я думал, ему нужен пистолет".

Нинг Тао сказал: "Просто убейте их, все эти люди заслуживают смерти".

Цинь Чжуй взяла блокнот и открыла его, чтобы посмотреть, но, к сожалению, не смогла прочитать, поэтому снова отдала его Нин Тао.

Как раз тогда некоторые жители деревни напугались, а кто-то другой заговорил, и сцена была немного хаотичной.

Нин Тао не успел взглянуть на содержимое блокнота и пошевелил глазами, чтобы увидеть, как черная юноша дрожит в эту сторону, взывая к имени человека, когда он шел: "Ана - Ана!".

У него даже не было сил ходить, но его голос был полон силы и громкости.

Женщина на палке прихрамывает к цементной дороге, ее рот зовет его, уже в слезах.

Она была женой Цемент Роуд, чье молодое лицо и фигура спасли ей жизнь.

Пытаемая пара, наконец, собралась вместе и крепко держала друг друга на руках.

Что в этом мире ценнее настоящей любви?

Сколько из этих миллиардеров могут купить настоящую любовь?

Из угла рта Нинг Тао появился намек на смех: "Кажется, мне больше не нужно ему звонить".

Цинь Чжоу встал рядом с Нин Тао и мягко сказал: "Видя, как он воссоединился со своей женой, я обнаружил, что убийство людей также имеет такое значимое значение, что я счастлив сейчас".

Нинг Тао сказал: "Нечестивым все еще нужны нечестивые, чтобы размолоть, мы можем быть такими людьми".

Уайт сказал: "Давайте приступим к работе, нам еще нужно убрать этот беспорядок, а как же эти ребята? Мой совет - убивать".

Глаза Нин Тао охватили вооруженные люди, которые стояли на коленях на земле дрожали, в их сердцах действительно было немного грустно, эти люди большое количество злых мыслей и грехов ах, так что убийство это действительно пустая трата времени.

Я знаю, что у тебя на уме, но на твоем месте эта земля была бы полна таких людей, ты мог бы иметь столько, сколько захочешь. Если вы посадите их в тюрьму, вам придется также лечить их и кормить".

Нинг Тао кивнул: "Ты прав, тогда пусть с этим разберутся сельские жители".

Цементная дорога отпустила его жену и сказала кое-что жителям деревни. Жители деревни расслабились, кто-то веселился, кто-то плакал, кто-то опустился на колени, чтобы помолиться, и, наконец, все собрались вокруг........

В ту ночь в деревню Туму был доставлен постоянный поток продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов из торговых центров и аптек Хуагуо, которые на деньги, вырученные от продажи маниока, были куплены на цементной дороге. Он стал самым занятым человеком в деревне, раздавая еду и лекарства.

Дюжина или около того раненых вооруженных людей также получили по заслугам: они убивали, поджигали и насиловали. Будут ли пощажены пострадавшие от них сельские жители, некоторые из которых потеряли своих близких?

Прошло два дня.

Канализационная труба, дававшая хлеб нескольким детям, упала на землю, его раны гноились, и белые, сырые кости, отчетливо видные в септических ранах, были шокирующими. Вокруг его ран летали мухи, которых он отталкивал руками, когда еще мог двигаться, и как только он падал, эти мухи оседали на его ранах, всасывали его кровь, ели его плоть и откладывали яйца в его раны.

Несколько детей закричали, и их голоса быстро привлекли жителей деревни, которые восстанавливали деревню, вместе с его женой Анной.

Тянет раненую ногу с огнестрельным ранением, Анна идет по бетонной дороге на костылях. Она шла так быстро, что камень споткнулся о нее и она упала на землю. Пулевые отверстия в ее ногах также начали гноиться и гноиться, и половина одной ноги стала черной и фиолетовой. Если бы ее отвезли в больницу, врачам тоже пришлось бы отпиливать ей ногу, и чтобы выжить, понадобилась бы удача. Но даже в этой идущей ситуации ее рот кричал имя Цемент Роуд и полз по направлению к нему руками.

Ана также стала частью этого доброго проекта для Бай Цзина, временного решения, которое она приняла после битвы две ночи назад. Нин Тао видел, что у тела Ань На уже была хорошая аура, и хотя он был немного нетерпим, он все равно согласился.

Как мы можем видеть радугу после дождя, не испытывая разрушений?

Есть цена, которую можно заплатить за все, особенно за счастье.

Ана, наконец, заползла на обочину цементной дороги, она сильно покачала ею по груди, пытаясь разбудить мужа, но цементная дорога даже не отреагировала. Клэри оглянулась на Нинг Тао, который стоял рядом с кучей припасов и что-то кричал.

Нин Тао привел Цин Чжуй и Бай Цзин.

Первый проект "Хорошие люди" зашел так далеко, и настал момент его завершения.

Нинг Тао сказал по-английски: "Я возьму вас двоих, не волнуйтесь, я вас вылечу".

Она продолжала кивать головой, слезы стекали по лицу, когда она держала нить.

Нин Тао протянул руку помощи, поднялся по цементной дороге и пешком подошел к комнате. Это было временное место, которое жители деревни дали ему и Цин Чжуй и Бай Цзин, но он едва делал пятиминутный перерыв в течение двух дней и ночей, он был занят, покупая еду и лекарства из северной столицы, восстанавливая деревню с помощью инструментов и оборудования, таких как гвозди и проволока, а затем помогая жителям деревни похоронить тела, чтобы предотвратить чуму, но он делал все возможное, чтобы лечить раненых и больных.

Однако и плата за клинику, и лекарства были оплачены на имя Цемент-Роуд и Анны. Бай Цзин дал Cement Road пять миллионов долларов на покупку маниоки, а затем Cement Road пригласил его в гости к сельским жителям, чтобы вылечить их и потратить деньги на лекарства, и он обменял собранные деньги на яйца и маниоку, а Cement Road позволил использовать эти деньги, чтобы купить еще больше припасов.....

Одним словом, это поиск путей, чтобы Цементный путь и Ана заработали хорошие мысли и заслуги.

Если сравнить эти два напряженных дня с посевом семян, то пришло время Нин Тао собрать семена.

Цинь Чжоу также забрал Ану и проследил за Нин Тао до комнаты.

Нин Тао сказал Баю: "Сестра Бай, пожалуйста, следите за дверью и не позволяйте никому беспокоить вас".

Бай Цзин кивнул, "Вперед".

Дверь удобства открылась, Нин Тао обнял цементную дорогу, Цин погнался и обнял Анну в дверь удобства, а когда он вновь появился, он уже находился в клинике за пределами неба.

Довольно преувеличенная улыбка появилась на лицах людей на Добром и Злом Триподе в клинике Sky Out. Только по улыбке на этом человеческом лице нетрудно сказать, сколько хороших мыслей и заслуг было в Цементной дороге и Ана.

Нин Тао разместил цементную дорогу на пустом месте в центре вестибюля клиники: "Цинь Чжоу, иди на улицу и жди меня".

Цин дал погоню и положил Ану на землю, а затем направился к двери. После того, как Нин Тао открыла дверь, она вышла и встала на ступеньки, ожидая.

Черная кошка стояла в переулке и смотрела, как Цинь Чжоу мурлыкает из своего рта: "Мяу.........."

Цинь Чжуй сместил глаза, чтобы посмотреть на черную кошку, и в его глазах вспыхнул блеск золотистой ости.

После превращения в дракона ее учеником стал уже не змеиный демон, а ученик зеленого дракона. Золотые глаза, это тоже одна из характеристик дракона.

Черная кошка внезапно побежала к стене со стороны переулка, ловко подпрыгнув, когда она подошла к стене.

Цин в погоне за рукой схватил ее за правое бедро, небьющийся вентилятор уже дотянулся до ее руки, а в следующую секунду небьющийся вентилятор отскочил и улетел с свистом навстречу черной кошке.

В пустоте черная кошачья голова оторвалась от стены, а тело, потерявшее голову, все еще стояло на стене, не рухнув. Чрезвычайно зловещая, пуховка черного дыма выпрыгнула из головы черной кошки и быстро улетела.

Цинь Чжуй холодно ворчал: "Исчезни! В следующий раз, когда ты будешь совать свой нос в чужие дела, я рассею твою душу!"

Черный дым повернулся и исчез.

В клинике.

Цементная дорога была восстановлена, и Нинг Тао завершил свой диагноз.

Диагноз поставлен в бамбуковой тетради: Цементная дорога, родился 21 января 1990 года, человек великого добра.

Этот диагноз ожидали Нин Тао, но было что-то, что удивило его, и это было то, что такие люди, как Цементная дорога, которые серьезно ранены и могут умереть в любое время, делать добрые дела, даже простые действия по оказанию помощи другим "закладывают свою жизнь, чтобы помочь другим", один раз является топ 7 пунктов добрых дел, что является довольно значительным.

В буддизме есть истории о том, что плоть режут и кормят орлами, и мне кажется, что для этого может быть причина. Человек умирает, в отчаянной ситуации, не думая о себе, но все равно излучает свет жизни, помогая нуждающимся, что является великим благом.

Нин Тао последовал еще один диагноз Анны, которая имела подобный диагноз, волоча некротически раненой ногой со своим мужем, чтобы помочь сельским жителям, которые также имели 1231 баллов доброй воли на нее.

На этот раз, несмотря на напряженную работу более двух дней и двух ночей и потраченные пять миллионов долларов, это был действительно красивый возврат, чтобы заработать 2559 баллов за хорошие мысли! Несмотря на то, что в этом месяце у него была цель - восемь тысяч "Злых и Хороших Диагнозов", ему нужно было только снова начать программу "Добрый человек" и заработать достаточно пяти тысяч "Злых и Хороших Идей", прежде чем он сможет заработать "Грехи Злой Идеи". И он уже посадил в тюрьму этого командира, Альфред, что означало, что он не приблизился к тому, чтобы спасти большую часть своих дурных мыслей и грехов!

Нин Тао посмотрел на диагноз, поставленный в бамбуковой книге, но Ань На посмотрела на Нин Тао вместе с Цементом Лу, который только что проснулся, и пара немного нервничала. Но, как и пациенты хороших людей, которые лечились здесь раньше, они не боялись, но они были в мире и чувствовали, что они "поняли" что-то.

Нин Тао открыл маленькую коробку с лекарствами, вытащил маленький фарфоровый флакон, содержащий бутик с первичным рецептом Дана, вылил два бутика с первичным рецептом Дана, затем дал по одному Цементу Лу и Ане, улыбаясь и говоря: "Это лекарство, чтобы вылечить болезнь, вы, ребята, возьмите его, я пойду и дам вам рецепт, вы просто должны подписать ваше имя, и вы можете вылечить болезнь и пойти домой".

Не знаю, поняли ли Цемент Роуд и Ана, пара кивнула в унисон и улыбнулась в ответ на Нинг Тао.

Нин Тао прописывает два добрых дела, затем получает цементную дорогу и сторону Аны, и дает паре ручку.

Цементная дорога и Ана посмотрели друг на друга и подписали свои добрые дела.

Зеленый дым просочился внутрь и проглотил пару в мгновение ока........

Наверное, единственное, что пара не "получает", это то, что когда они снова откроют глаза, они ничего не вспомнят о месте или о китайском враче, который изменил их жизнь.

Но это не имеет значения, не так ли?

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0492 Глава одна Дыра в одной**

0492 Глава первая Прилипай к дыре Клиника за пределами неба была молчалива, черная порочность и белая доброта пузырились от доброй и злой штативы, больше белого, чем черного.

На этот раз всегда наоборот, на штативе добра и зла хранится много зла Ци, что оказывает влияние на штатив добра и зла и даже на клинику, но Нин Тао не видит этого эффекта. На самом деле, он впитал и усовершенствовал большое количество порочных Ци, который также был невидим для его влияющих глаз и должен был войти во внутренний мир, чтобы обнаружить его. Поэтому избыточное добро и зло qi перед нами - это лишь поверхностное явление, и ошибки, которые должны быть исправлены, не исправляются существенным образом, а добрые мысли и заслуги, которые должны быть заслужены, все равно должны быть заслужены.

Хорошо, что обстоятельства духовной практики были исправлены заранее.

Нинг Тао сидит со скрещенными ногами рядом с Добрым и Злым Триподом и управляет Духовными Практиками Огня и Ледяного Огня, чтобы предложить духовную энергию.

Долгое время до этого он поглощал и рафинировал в основном злые ци и очень мало хороших ци, и это оказало на него такое плохое воздействие, что он не осмелился отточить свою духовную энергию. Теперь большое количество хорошего ци вошло в тело и было переработано в духовную энергию, и некоторые ошибки были исправлены.

Тем не менее, был недостаток в том, что у него было слишком много хорошего ци, потому что он управлял технологией Духовной Культивирования Ледяного Огня, и хороший ци соответствовал жаре, и по крайней мере две трети его тела находилось в состоянии жгучей жары, которая была похожа на сидение в кастрюле с водой, которая вот-вот закипит, и это было невыносимо. Оставшаяся треть была похожа на сидение в ледяном погребе, где холод проникал в кожу, кости и даже в каждую клетку, а затем замерзал и был столь же невыносим.

Но и это мучение льда и огня также подвергает свое тело утончению, устраняя примеси, настраивая все на свои места и очищаясь. То же самое происходит и с рафинированием меча, кальцинированием, ударами и закалкой - все это улучшает качество меча. Чтобы получить меч мирового класса, его нужно было доработать тысячей молотков.

Нинг Тао на самом деле был человекоподобным мечом холостым сейчас, но процесс рафинирования этого меча у него был совершенно другим, он испытывал удары, кальцинирование и закалку одновременно. Какое качество мог бы обладать этот меч с таким необычным секретным методом рафинирования? Это то, чего даже он не знает.

Прошло слишком много времени с тех пор, как я практиковал, и было нелегко иметь видение of俢 практики, так что Нинг Тао не мог остановить эту практику.........

Не зная, сколько времени прошло, Нинг Тао остановился. Дело не в том, что он не хотел продолжать рафинировать, а в том, что его тело уже насыщено и не может больше продолжать рафинировать и поглощать. Это как есть, всегда есть предел тому, сколько можно есть, а когда наедаешься, больше нельзя есть.

После окончания духовной практики Нин Тао чувствовал себя очень комфортно и полон духовной энергии, и даже его дух был довольно приятным. Это было совершенно другое ощущение по сравнению с практикой previous俢, в которой доминировало зло qi, где он чувствовал себя очень неуютно в конце практики every俢.

После этого Нин Тао не потрудился пробудить своё врождённое духовное сознание и непосредственно вступил в состояние истинной и ложной борьбы и усовершенствования духовных кулаков с позой Гуаньинь Сидящего Лотоса.

Бряк!

Его врожденная аура все еще вошла во внутренний мир.

Черная и белая лужица остались прежними, форма гигантской фигуры тайцзи. То, что раньше было больше черного и меньше белого, по-прежнему больше черного и меньше белого, а белая область показывает признаки значительного увеличения.

Внутренний дан, такой же большой, как подвешенный в воздухе баскетбольный мяч, имел похожие изменения, раньше он был более черным и менее белым, теперь, хотя он все еще был более черным и менее белым, но на белой площади появились явные признаки увеличения.

Вокруг дворца "Грязевые пилюли" также были трещины, и эти черные трещины немного сузились. Нетрудно заметить, что, настаивая на том, чтобы практиковаться с добротой еще некоторое время, он сможет полностью исправить себя.

Тем не менее, изменения, которые удивили его больше всего был по-прежнему его внутренний дан.

Его внутренний дан не увеличивался в размерах, но имел немного пламени духа, черная часть, пузырящаяся пламенем черного духа, и белая часть, пузырящаяся пламенем уайт-духа, очень тусклый, но его можно было обнаружить, если присмотреться. С этим черно-белым пламенем духа, глядя на внутренний дан снова, на самом деле было немного двойного видения солнечного затмения Тайцзи, довольно волшебно.

"Что это меняет?" Сердце Нинг Тао не могло не думать об этом, но он не мог понять.

Он просто стоял там в тишине и смотрел.

В какой-то момент он вдруг вспомнил что-то, и в его сознании вспыхнул духовный свет.

Ответ на самом деле был сам по себе.

"Я нахожусь в состоянии Истинного Ложного Сопоставления Метод Кулака Рафинирования Души, Рафинирования Души, Рафинирования Духа, не этот ли метод культивирования для меня, чтобы уточнить Младенца Юань? Появилось пламя духа, что я должен сделать, так это утончить дух". Нин Тао сказал себе, что его мысли были ясны и ясны.

Он сделал длинный прыжок, и все его тело, похожее на копье, было заколото в Найдан, подвешенное над грязевым боевым дворцом. Человек был в воздухе, и его тело выпустило черное и белое духовное пламя, наполовину горячее, как огонь, наполовину холодное, как лед.

Когда пламя сгорело, его тело опускало кусок "пепла", все меньше и меньше. Утончите то, что не нужно, и оставьте позади себя сущность, в этом и заключается аксиома очищения духа.

Процесс может показаться длительным и сложным, но это всего лишь вопрос времени.

Бряк!

Нинг Тао застрял во внутреннем танцевальном зале баскетбольного размера, и после того, как его закалили огнем и льдом, он на самом деле ничем не отличался от длинного полюса, а центр внутреннего танца, в котором находился ребенок, был вытолкнут из ямы.

Это дыра в одной.

Когда Нин Тао увидел название этого движения раньше, он не мог его понять и все еще был безмолвным, но после воплощения его в жизнь, он понял, что название на самом деле является точным позиционированием, которое очень просто и понятно на словах.

Отверстие - это отверстие, которое он выбил, жезл - это жезл, который отточил его врожденная духовность.

С его собственным врожденным духовным осознанием, входя в свой внутренний дан, он боялся, что он открыл путь для выращивания мира.

Не было никакого звука, полусвета, полумрака, и джинн был между светом и тьмой.

Нин Тао, наконец, увидел свой внутренний дан ясно, он сам стал меньше, и "дан ядра" внутреннего дан стал больше в его видении. Внутреннее ядро dan приостановлено перед ним было очень похоже на прозрачный хрустальный шар конденсированной энергии, с крошечным человеческим существом, зажатым внутри него, излучая слабый золотой свет. Ему было любопытно, что светилось золотым светом в его внутреннем ядре дана, и теперь он знал, что это был его Младенец Юань.

Мета-инфант, мета-инфант, начальное состояние - это определенно младенец.

Однажды, когда он вот так вставил его в яму, на внутреннем ядре Дэна появилась тонкая трещина.

Увидев эту трещину, Нинг Тао не мог не посмеяться: "Это правда!"

Впоследствии он отступил, и с этим отступлением его тело вернулось в нормальное состояние. Конечно, это было не его настоящее тело, это было просто его врожденное духовное осознание, которое также составило душу духа сплоченного существования.

Стоя снаружи, можно было с первого взгляда увидеть, что во внутреннем танце была дыра.

После небольшой подготовки, он прыгнул снова, его дух пламя горит, очищая себя, и пронзил головой вперед в отверстие, которое он пронзил, врезавшись во внутреннее ядро тан с глухим звуком. Трещины на ядре танца были еще более очевидны, но именно это воздействие пробило дыру, и его врожденное духовное сознание дрожало так яростно, что он ничего не знал, как только на его глазах стемнело.

Не знаю, сколько времени прошло, сознание Нинг Тао медленно просыпалось. Он открыл глаза и оказался уже не во внутреннем мире, а лежал на полу в вестибюле клиники.

Доброе и злое qi в добром и злом штативе было запутано, и человеческое лицо на штативе закрыло глаза, как будто он спал.

Нин Тао вспомнил о том, что случилось до того, как он впал в кому, и был удивлён, но совсем не удивлён, потому что первая форма Истинно-Ложной Боевой Духовной Техники Утончения требовала, чтобы он усовершенствовал себя духовным пламенем и использовал чистейшую энергию, чтобы поразить ядро танца во внутреннем танце. Это столкновение "дыра в дыре" имело только одну цель - прорваться сквозь ядро Дан и выпустить своего младенца Юаня.

Момент, когда вышел Юанбэй, был на самом деле моментом, когда он закончил Внутреннее царство Дана и вступил в царство Юанбэй!

То, что может показаться простым движением в яму, совсем не просто, и равносильно его отступлению, an俢 практика модернизированной природы. Отдых был просто слишком свободным и расслабляющим для него, чтобы преследовать госпожу Бай и Цзян Хао, а также Инь Мо Лань, которые еще не ушли.

К сожалению, его духовного культивирования было недостаточно, и он не сделал дырку в одной, а затем успешно модернизировался. Он сделал две записи в один выстрел, в первый раз просто пробил дыру во внутреннем дане, а затем слегка ударил ядро дана, так что вот как он получил эту крошечную трещину, а также. Во второй раз он вошел через отверстие, прямо на вершине ядра дана, но из-за отсутствия духовного воспитания, он был сбит с ног до головы и потерпел неудачу.

Найдя причину, Нинг Тао не торопится. Он также оптимистично настроен, Бай Цзин и Цин вышли из таможни, открытие программы "Добрые люди" благотворительной компании Шэньчжоу, давление на его деньги клиники было сокращено много. Избыток добра и зла ци в Триподе добра и зла также соответствовал условиям практики his俢, которые все были хороши для него, и все, что он должен был сделать, это упорствовать в своей практике и продолжать войти в пещеру один за другим, и в один прекрасный день он прорвется через ядро и выпустит Младенца Юаня и войдет в царство Младенца Юаня!

Просто приведя в порядок, Нин Тао открыл дверь клиники и вышел, темно-синее звездное небо над головой, звезда усеялась среди них, звездный свет сиял, далекий и загадочный. Северная столица на земле была ярко освещена, и это была ночь и день.

Нин Тао подошел к арендованному четырёхугольнику и, высадив Цемент Роуд и Ана, поднял Цзин Бая, а затем оба Цзин Бая и Цин Чжуй вернулись в арендованный четырёхугольник, и он остался в клинике практиковаться. Однако весь день прошел, даже не подозревая об этом. Он пообещал Цин Чоу и Бай Цзину пойти домой на обед, а теперь, похоже, даже пропустил ужин.

"Мяу.............................................................................................." пришёл кошачий звонок.

Нин Тао остановился на своем пути, последовал за звуком и увидел оранжевую кошку, приседающую на крыше и уставившуюся на него с парой зеленых зрачков.

Нинг Тао просто посмотрел на прицел и убрал его, сделав шаг вперед.

Оранжевый кот на крыше тоже встал, но вместо того, чтобы следовать за ним, он побежал в обратном направлении.

Холодная улыбка появилась из угла рта Нин Тао: "Вы действительно все еще нидер дух, когда мой младенец Юань может выйти из тела, я также позволю вам попробовать этот вид наблюдения".

Первенец выходит из тела, которое является царством за царством первенца, которое является царством вне тела. Он ещё даже не прорвался в царство Дана, и всё ещё был одним полным царством младенцев Юаня вдали от царства вне тела. Тем не менее, он не думал, что он должен добраться до Царства Выхода, прежде чем он может выйти из Царства Младенца Юань, потому что то, что он ходил никогда не было обычным путем.

Кроме оранжевой кошки, Нинг Тао больше не сталкивался ни с чем необычным.

Дверь в дом была в поле зрения, и Нинг Тао толкнул ее и вошел внутрь.

В конце патио, под фонарем, у перил, расписанных киноварем, с нетерпением ждет зеленая фигура, стоящая в павильоне.

Это был Цинь Чжоу, она все еще ждала его в такой поздний час.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0493: Поздняя свадьба**

0493 Глава Поздняя Свадьба Цин приветствовал и выгрузил свой маленький сундук с лекарством из плеча Нин Тао, его голос нежный, как вода: "Брат Нин, еда немного холодная, ты отдохни сначала, я пойду согрею еду для тебя".

Сердце Нин Тао было тепло тронуто, и после броска днем и ночью он действительно был немного голоден. Но как самый вкусный вкус может сравниться с нежностью ласки Цинь Чжоу? Если любовь - это вино, то, боюсь, в этот момент он уже пьян на три части.

"Заставляет тебя ждать". Нин Тао улыбнулся и взял на себя инициативу, чтобы протянуть руку и обернуть ее вокруг маленькой талии Цинь Чжуя.

На щеках Цинь-Чжуя в тусклом свете вспыхнули два красных облака, и его голос стал намного меньше: "Я готов ждать тебя долгое время, я рад тебя видеть, и я тверд в своем сердце".

"Что хорошего сделано?"

"Соленая рыба на пару, нарезанные головы из перца, квашеная капуста..........."

Эти двое сказали, что смеются и шутят в доме, хотя они не были мужем и женой правды, но отношения уже являются видом любящих пар имеют только вид уважения, воды и молока. Эти двое еще не являются мужем и женой, но отношения уже являются видом любящего мужа и жены, чтобы иметь вид уважения, воды и молока.

Стол действительно был большим столом хорошей еды, и алтарем вина. Алтарь этого вина был довольно старым, глазурь алтаря показывала явные признаки выветривания, а устье алтаря было запечатано глиной. Эта грязь не была обычной грязью, это была зеленая духовная земля!

Нин Тао с удивлением сказал: "Что это за вино?"

Цинь Чжуй мурлыкал губами и улыбался, голос его был ясен: "Это божественное бессмертное вино".

"Бессмертное вино?" Нинг Тао все еще слышал об этом в первый раз.

Цинь Чжуй сказал: "Это лучшее вино в мире демонов, и в эпоху Цяньлуна моей сестре пришлось много работать, чтобы получить этот алтарь. Легенда гласит, что это вино было сделано демоном Бессмертным в последнюю луну, используя воду пруда Яо, духовную почву пруда Яо, и девяносто девятьсот восемьдесят один духовный материал, семьдесят семь семь сорок девять демонов семейства техники пивоварения для создания выдающегося вина".

Девять, девять, восемьдесят один и семь, семь, сорок девять, только эти два числа вызвали у Нин Тао головокружение и еще большее замешательство в его сердце: "Так это вино твоей сестры, это не особенный день, зачем ты пьешь такое хорошее вино"?

Цинь Чжоу избегал взгляда Нин Тао: "Это... я не знаю... трудно угадать разум сестры".

Нинг Тао засмеялся: "Ты прав, этот ее человек всегда был нескромным, боюсь, это труднее, чем иголка в стоге сена, угадать, что у нее на уме". Тем не менее, ты можешь убрать его, это пустая трата времени, чтобы выпить такое драгоценное вино так случайно, и выпить его снова в какой-нибудь важный день в будущем, когда твоя сестра встретит тебя".

"Какое это имеет значение?" Голос пришел женским голосом.

Скажи сестра, сестра здесь.

Белая Цзин вошла через дверь, все в длинном белоснежном платье, и даже вышитые туфли на ее ногах были белыми, за исключением пары мандариновых уток на верхушках, которые не были белыми. Она одета, как фея с картины, с лицом, как лепестки цветов, брови, как дым, а зрачки, как осенние бассейны, и все это без намека на фейерверк.

Лучшее вино в мире демонов.

Она снова была так формально одета.

Что здесь происходит?

Сердце Нинг Тао еще больше запуталось: "Сестра Бай, что с тобой сегодня..........."

Мисс Уайт улыбнулась: "Что случилось?"

Нин Тао сказал: "Нет, посмотри на себя, это снова хорошее вино, и ты так формально одет, сегодня особенный день?"

Белый с улыбкой сказал: "Ты спросишь меня, какой сегодня день, я спрошу и тебя, какой сегодня день, ты забыл?"

Нин Тао на мгновение замер и подумал об этом, но все равно не мог вспомнить, какой сегодня особенный день, он осторожно спросил: "Сегодня твой день рождения?".

Белый Цзин дал Нин Тао пустой взгляд: "Так как ты все еще мужчина, она превратилась в дракона, твоя жена - дракон, не стоит ли нам отпраздновать?"

Да, это большой день, как мы можем его не праздновать?

Нин Тао похлопал по голове и извинился: "Цинь Чжуй, посмотри на меня, я был так занят тем, что зарабатывал деньги на лечение и практиковался, что забыл отпраздновать для тебя, я даже не приготовил тебе подарок, я правда........".

Голос Цинь Чжоу был маленьким: "Ты лучший подарок, который небеса подарили мне, я доволен тобой во всем".

Нинг Тао засмеялся: "Тогда я отдам тебе все, что угодно".

Не зная, о чем Цинь Чжуй думал в этот момент, его щеки покраснели еще больше.

Мисс Уайт хихикала: "Ты можешь перестать распространять собачий корм передо мной? Женщины, которая продала мороженое, здесь нет, вы, ребята, можете делать все, что захотите, позже, а теперь давайте выпьем и сестра приготовит горячие блюда".

Кем еще может быть продавец мороженого, кроме Цзян Хао?

В какой-то момент Нин Тао сказал: "Цинь Чжоу, я пойду с тобой".

Бай Цзин внезапно протянул руку и держал плечо Нин Тао: "Это женская работа, как ты можешь быть мужчиной на кухне"?

Цинь Чжуй засмеялся: "Брат Нин, посиди там, скоро все закончится".

Сказав это, она прилепилась к столу с овощами и произнесла припадок, из ее рта вылетело пламя зеленого духа, и стол был горячим и возбужденным.

Дыхание дракона.

Нин Тао был ошарашен, он думал, что Цинь Чжуй разогреет посуду на столе на кухне, в микроволновой печи и газовой плите или что-то в этом роде, но он не ожидал, что она использует дыхание дракона, чтобы разогреть его.

Сколько нужно экономить на счетах за электричество и газ, когда вы берете такую невестку?

Бай Цзин поспешил сжать в руках алтарь Бессмертного вина, опасаясь, что Цинь Чжуй взорвется и изменит вкус.

Цинь Чжоу только взорвал рот, а стол с холодными блюдами был разогрет и приготовлен горячим паром. Не только нагретый, но и рыба и ребра покрыты слоем "попурри", который снаружи обугленный и нежный, а изнутри ароматный.

Цинь Чжоу улыбнулся и сказал: "Ну, пора ужинать".

Белый выпустил свои змеиные когти и осторожно раскрыл глиняную печать на винном алтаре. Как только печать грязи была обнаружена, странный аромат вина сразу же вылетел из винного алтаря, аромат вина богата до предела, также таинственный до предела, как если бы десятки духовных ароматов материального цветка собрались вместе, некоторые ясные и элегантные, некоторые богатые и опьяняющие, некоторые тонко-вещественные, некоторые таинственные и соблазнительные, короче говоря, сотня, чтобы понюхать этот аромат вина, безусловно, будет иметь сотню различных чувств, сотню различных вкусов.

Аура, которая переполнилась от винного алтаря, сделала рот винного алтаря зеленым и густым, как глубокий бамбуковый лес после дождя, с туманом и дымом из бамбуковых листьев.

Это вино называется вино богов и бессмертных, прежде чем сделать глоток, просто посмотреть запах вина, Нин Тао имеет три точки опьянения, когда это действительно вино богов и бессмертных может пить ах!

Бай Цзин налил три миски вина и подарил одну Нин Тао, одну Цин Чжоу и одну себе. Даже эта чаша для вина необыкновенная, древний аромат и цвет, и я не знаю, какая династия или поколение королевской коллекции, только кристально чистая, цветная влажная и мокрая. Ясный, как горный источник, вино в такой чаше действительно хорошее вино с хорошей чашей, просто идеально.

Однако, только такое хорошее вино, такая чаша вина была бы достойна счастливого события Цин Чан Хуарона.

Надеюсь, наша любовь друг к другу будет длиться вечно".

В глазах Цинь-Чжуй появился слой слез: "Без моей сестры нет Цинь-Чжуй". Мы с тобой сестры в этой жизни, и сестры в следующей, и сестры во всей жизни; наши сестры никогда не будут разлучены".

Нин Тао также прикоснулся к чаше с Цин Чжуем и Бай Цзин, он хотел поздравить Цин Чжуя, но подумал об этом и почувствовал себя сырным, он просто сказал: "Давайте сделаем это".

"Сухой".

"Сухой".

Цинь Чжуй и Бай Цзин улыбнулись друг другу и подняли шею, чтобы выпить чашечку вина.

Нин Тао также вытянул шею, чтобы вылить вино из чаши в рот, и вино наполнило его рот сладким и освежающим ароматом, как только он принял его, и огненная энергия распространилась из его рта во все части его тела. Чаша вина в его животе, Нин Тао чувствовал себя так, как будто он едет на облаке в небе, и его душа, казалось, хочет вырваться из своего тела и улететь на небо!

"Зять, это вино хорошее?" Бай Цзин спросил с улыбкой, и ее лицо уже было покрасневшим и немного пьяным.

Нин Тао улыбнулся и сказал: "Это вкусно, это лучшее вино, которое я когда-либо пробовал".

Оно называется "Бессмертное вино", потому что дает ощущение бессмертия, когда ты его пьешь", - сказал Цзин Бай. В древности такой алтарь божественного бессмертного вина можно было обменять на тысячу таэлей золота".

"Тысяча таэлей золота"? Когда я увидел его в первый раз, я был немного слишком занят, - сказал Нинг Тао, который даже не знал, что он пьян.

Она улыбнулась и сказала: "Сестра, ты уже давно со своим шурином, но у тебя не было ни церемонии, ни свадьбы, так что сегодня вечером я воспользуюсь этим прекрасным вином и сделаю тебя свидетелем твоей свадьбы, и ты будешь пить чашу вина и поклоняться миру".

Цин Ци сдвинул глаза, чтобы посмотреть на Нин Тао нервным взглядом.

В тот момент, когда Нин Тао очистила свою демоническую кость, это был вопрос небесной судьбы, но у нее не было ритуала так долго, и даже ее имени там не было. Она тоже была женщиной, так почему же она не захотела церемонию, которая представляла бы себя официально замужем за Нин Тао, настоящим именем?

Однако, она не посмела открыть этот рот.

Ее сердце, как Нинг Тао мог не понять?

Нин Тао встал и помог Цинь Чжоу подняться, затем поднял ее чашу с вином и положил ее в руки, затем снова поднял чашу с вином перед собой и взял запястье Цинь Чжоу. Он глубоко посмотрел на нее и мягко сказал: "Цинчай, ты так долго работал со мной и так много для меня".

"Не тяжело, не тяжело". Цинь Чжуй в панике покачал головой.

Углы рта Нин Тао открыли нежную улыбку: "Ты самый драгоценный подарок с небес, и быть любимым тобой - это самое счастливое в моей жизни". Я возьму тебя в жены и буду с тобой до конца своей жизни, да?"

"Хмм!" Цинь Чжуй сильно кивнул, слезы на глазах.

Белый Цзин также смеялся и проливал слезы одновременно.

"Выпейте это вино, и мы поклонимся небесам и земле!" Нинг Тао был так взволнован в сердце, что ему пришлось выпить после разговора.

"Брат Нинг, подожди". Цин погнался и помахал Бай Цзин: "Сестра, принеси чашу вина, и мы выпьем вместе".

Нинг Тао замер на мгновение: "Это.......".

Каково это для двоих - выпить миску вина и переспать с невесткой?

"Я... это не уместно, не так ли?" Когда Бай Цзин стеснялась, она подошла с миской вина.

Нинг Тао сказал: "Это... немного неуместно, верно?"

Цинь Чжуй сказал: "Нет ничего неподобающего в том, что мы с сестрой похожи. Сестра, возьми меня за руку, и я женюсь сегодня, но и не расстанусь с тобою; это вино брака, я буду пить с тобою".

Губы Нинг Тао шевельнулись, хотели что-то сказать, но не сказали. Это правда, невестка не держала его за руку, чтобы пить, но она держала руку своей сестры. Если бы он отказался, то испортил бы атмосферу и выглядел бы мелочным.

Белый Цзин подошел к Цинь-Чжуюю и взял Цинь-Чжуя за руку.

"Мы трое родились вместе и никогда не разлучались, блядь!" Цинь Чжуй закончил выступление и подошел к чаше с вином, чтобы сделать глоток и выпить вина из чаши.

Бай Цзин также проглотила вино в своей миске.

Нин Тао замер там, он всегда чувствовал, что что-то не так в словах Цинь Чжуя, но он не мог сказать это снова.

Бай Цзин и Цин Чжуй вместе уставились на Нин Тао.

Только тогда Нин Тао вернулся к своим чувствам, взял миску и выпил, и сделал глоток, чтобы высохнуть.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0494: Купите один, получите один бесплатно.**

0494 Глава Купить один Получить один бесплатно две миски божественного бессмертного вина вниз, Нин Тао действительно немного дрейфовали, глядя на вещи немного тяжелой тени чувство, мышление также становится все медленнее и медленнее, независимо от того, что делать или говорить, его реакция будет бить с полтора раза медленнее.

Если бы это было обычное вино, то его духовная сила уже начала бы автоматически раскручиваться, но это божественное бессмертное вино не было бы обычным вином, оставив в стороне тот факт, что это было не вино, сваренное бессмертными демонами, просто от того, что оно имело преимущество очищать Священное Писание и питать ауру, его духовная сила не могла бы автоматически раскрутиться. Ведь это было превосходное вино в мире культивирования, и оно должно обладать уникальным секретным методом. Кроме того, в древние времена вино стоило много денег. Не жаль было бы его развязывать?

Но несмотря на то, что он был пьян, Нин Тао настоял, и Цинь Чжоу подошел к центру небесного колодца и преклонил колени рядом, готовый поклониться небесам и земле.

"Сестра, приди и поклонись небу и земле." Цинь Чжуй снова поприветствовал госпожу Бай.

"Это... это плохо, да?" Девушка так сказала, но все равно подошла, засомневалась и отказалась встать на колени.

"Сестра, мы с тобой как единое целое, и я поклоняюсь небу и земле, но ты не поклоняешься небу и земле; как такое может быть? Быстро встань на колени и не пренебрегай этим небом и землей". Она была так взволнована тем, что происходило в ее жизни, что не могла о себе позаботиться.

Белый Цзин встал на колени на земле и посмотрел на Нин Тао с кривой головой: "Брат, это ведь не повлияет на поклонение тебе и твоей сестре небесам и земле"?

В одну секунду ты что-то слышишь, в следующую ты не знаешь, что это такое.

Цинь Чжуй сказал вслух: "Сегодня я поклоняюсь небу и земле с моей сестрой и мужем, и небо и земля являются доказательством того, что мы втроем были вместе навеки...".

Бряк!

Голова Нин Тао ударилась о землю, за ней последовали Цин Чжуй и Бай Цзин, которые также трижды коутоутировали. Нин Тао замер после коутоу, но Цинь Чжуй помог ему подняться и взял еще двоих.

За этим последовало посещение высокой церкви.

Цинь Чжуй - прирожденный демон, без отца и матери, родители Нин Тао мертвы.

Цин Чоу и Нин Тао преклонили колени перед двумя стульями, и Цин Чоу снова сказал: "Сестра, ты тоже приходишь на колени, родители моего мужа тоже мои родители, а также приравнены к твоим родителям, ты моя сестра, ты тоже должна прийти и поклониться".

Белый Цзин снова посмотрел на Нин Тао: "Зять, ты не против?"

Нинг Тао покачал головой: "Нет..... видишь."

Он пропустил слово во всех трех словах и, закончив предложение, склонился к земле. Цин поспешил подержать его, прижав шею Нинга Тао и поклонившись земле, говоря: "Отец, мать, сестра и я женаты на брате Нинге, и мы вдвоем в духе небесном, пожалуйста, примите нас троих, чтобы поклониться...........................".

После трех громких головных коров, Нинг Тао уже лежал на земле.

Если он прочтет Твою Сутру, выпивая вторую чашу божественного вина, то четыре предложения, какими бы они ни были, протрезвеют его. Но он не декламировал, но это был хороший день для него и Цинь Чжоу, чтобы пожениться. Но теперь, даже если бы он хотел протрезветь, он ничего не мог сделать, потому что мог пропустить по одному слову из каждого из трех слов, и как он мог ясно прочитать Священное Писание?

"Сестра, поздравляю с тем, что наконец-то вышла замуж, как вы хотите." Белая Цзин протянула руку и взяла Цин на руки, ее глаза были слезливыми, как счастливыми, так и грустными.

Цин гнался за ухом Бай Цзина и сказал: "Мы, сестры, дали обет жениться на одном и том же человеке, если захотим пожениться, сегодня я вышла замуж за брата Нинга, ты пил вино с братом Нингом и поклонялся Небу и Земле и Гао Тангу, ты также замужем за братом Нингом".

Я просто прикалываюсь, он не будет воспринимать это всерьез, когда протрезвеет. Держись подальше от моих дел и иди и займись любовью со своим мужчиной. Сегодня - редкая возможность, если женщина, продающая мороженое, выйдет из ворот, боюсь, твое доброе дело снова будет желтым".

Лицо Цинь Чжуй уже было наполнено красным вином, но после того, как она сказала это, оно стало еще краснее: "Сестра, посмотрите, что вы сказали". Я не могу расстаться с тобой."

Белый отпустил Зеленого Чейза и мягко подтолкнул ее: "Иди, я помою посуду".

Цинь Чжоу внезапно пришел к Бай Цзину и пробормотал что-то.

Глаза мисс Джинг Бай были настолько большими, что они приземлились на тело Нинг Тао.....

Если бы Нин Тао был трезв в это время, он бы определённо удивился, почему он был пьян, в то время как Цин Чжуй и Бай Цзин оба были ещё трезвыми. Однако этот ответ, очевидно, автоматически не появляется в его ошеломленной голове.

В оцепенении Нин Тао почувствовал, как его тело левитирует, его тело словно окутано мягким облачком неописуемого комфорта и легкости. Потом он снова почувствовал, как облако несет его куда-то, и он засмеялся: "Я стал бессмертным... Белое Облако, ты везешь меня в Бессмертное Царство?"

"Муж, давай вернемся в нашу комнату". Голос Цинь Чжоу был маленьким.

Нинг Тао слышал это, но забыл.

После бормотания этих слов он в оцепенении почувствовал, что облака приземлились, хотя его спина все еще была мягкой, но несколько отличалась от мягкости, которая только что появилась.

"Я здесь". Голос Цинь Чжоу, нежный, как вода, также оттенялся смехом.

Нин Тао хотел открыть глаза, но веки были тяжелыми, как будто они были заполнены свинцом, так что он не мог открыть их. Он просто протянул руку и схватил ее, не зная, что он поймал, надувной надувной губы и шлепок по руке. Но это немного времени казалось, что он нашел облако, которое унесло его обратно.

Это облако?

В оцепенении Нин Тао почувствовал, как кто-то помогает ему раздеться, а затем снова почувствовал, как что-то горячее купается на его лице, теле и ногах. Эта жара, наконец, заставила его проснуться на мгновение, а также едва открыл глаза немного, что только показало, что это был Цинь Чжоу, который терется его тело горячим полотенцем, но только открыл его на несколько секунд, и веки закрылись снова, не в состоянии открыть. Сила Бессмертного вина была в слишком сильном, обычному человеку пришлось бы напиться до смерти в одном стакане, и он выпил две большие чаши.

Неожиданно он услышал шорох, и из его рта прошептало слово: "Цинь Чжоу, где ты... здесь темно... я ничего не вижу... хе-хе-хе... смотри, я ничего не вижу..."

"Конечно, ты не можешь видеть с закрытыми глазами, я здесь." Голос Цинь Чжоу.

В оцепенении, Нин Тао почувствовал, что что-то норы в его руках, благоприятные облака, казалось, вернулся, облако прижалось к нему, сжимая его сильно. Раньше казалось, что Юнер собирается забрать его в рай, в таинственное царство бессмертных, но теперь казалось, что он собирается затолкать его в грязь и затащить в ад на гастроли. Но какое бы ощущение он ни испытывал, все это было дрейфом, в одну секунду все стало ясно, в следующую - хаосом, а в конце концов он даже не знал, куда летит его разум.

Фея не ответила, но заткнула ему рот чем-то.

Я не знаю, сколько времени прошло, облако, казалось, улетело, а потом снова вернулось. Облако, казалось, летало на нем, сначала в сказочную страну, потом в ад, он снова слышал, как боги говорили, но не мог услышать, что боги сказали (завтра микро. В первый раз я увидел это, я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути, и я был в середине очень долгого пути.

В конце концов, все зашло в тупик.

Время пьяных людей теряет сознание, и Нин Тао не спал так крепко долго, долгое время. Не зная, как долго он спал, он почувствовал острую боль в нижней части спины и в глазах, и именно это ясное онемение болезненного ощущения, которое разбудило его сознание, и он медленно открыл глаза, а затем увидел фигуру, свернувшуюся в его руках, женщину. Голова из зеленого шелка заслонила его взгляд на ее лицо.

Нин Тао на мгновение замер, а потом в его голове всплыло облако смутных воспоминаний, потом он горько засмеялся, поднял свою неподвижную руку и ударил ее по лбу: "Черт, прошлой ночью была моя брачная ночь, я действительно напился, что-то настолько важное... У меня даже, блядь, нет памяти"!

Женщина на руках пошевелилась, из ее рта доносился приглушенный голос, но она не могла разобрать, что она сказала.

Нин Тао ударил ее по одеялу: "Цинчай, солнце светит, пора нам вставать, иначе твоя недостойная сестра будет насмехаться над нами".

"Кого ты называешь нескромным?" Женщина на руках внезапно подняла голову.

Увидев её лицо, Нинг Тао сжимал челюсть и падал на землю, а через секунду он широко открыл рот: "А-а-а-а".

Этот визжащий звук прошел сквозь черепицу на крыше и улетел в облака. Стая голубей, пролетая над крышей, услышала звук, повернулась и, не сказав ни слова, улетела обратно.

Это не потому, что женщина, с которой он спит, свернувшаяся в его объятиях, это не Цинь Чжуй, а женщина, о которой он говорил - Цзин Бай!

Белый Цзин посмотрел на Нин Тао и медленно сказал: "Ты кричишь, ты кричишь, ты кричишь, ты не можешь изменить то, что случилось".

Нинг Тао: ".........."

"Ты не кричишь? Тогда я позвоню". Белая Цзин внезапно открыла свой рот, "А".

Нин Тао протянул руку, чтобы прикрыть рот Бай Цзина и сказал нервно: "Не кричи, люди снаружи подумали, что в нашем доме произошло что-то ужасное... подожди... ты и я... ничего не случилось прошлой ночью, верно?

"Посмотри сам". Уайт сказал.

Нинг Тао осторожно поднял одеяло и замерз на этом взгляде.

"То, что должно было случиться, случилось, ты, большой злодей." Бай Цзин протянул руку и поцарапал нос Нин Тао.

"Где Цинь Чжоу? Я... я спрошу ее, что это, все это!" Голова Нинг Тао была в смятении.

Но как раз в это время дверь комнаты открылась, Цин погнался за подносом с двумя мисками яиц пюре и вошел с улыбкой на лице: "Брат Нин, сестра, ты проснулась? Вы все должны устать, не вставать, просто съесть эти две миски яиц пюре в постели и дать тоник".

Нинг Тао: ".........."

Хотя это дело еще не расследовалось, он чувствовал, что раскрыл его, и тогда его подставила его новая жена и заласкала лассо!

Купите один, получите один бесплатно.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0495 Счастье на самом деле очень просто.**

Глава 0495 Счастье фактически очень просто Цин Чжоу положил миску яиц пюре в руку Нин Тао, его голос был нежным и значимым: "Муж, ешьте пока горячо, вчера вечером вы упорно работали, я добавил дополнительное яйцо для вас, чтобы сделать макияж".

Нинг Тао все еще в состоянии слез с этой миской яиц пюре. Вы сказали, купите один, получите один бесплатно, но у него уже было такое осознание, но суть в том, что в первый раз он был настолько ценен, что просто прошел через это так запутанно, может быть, он почувствовал это тогда, но суть в том, что он не может вспомнить!

Но Бай Цзин была совсем не вежлива, она села с утешителя, собрала утешитель, держала чашу и ела яйца пюре, до сих пор ест очень вкусно. Одеяло просто лежало на плечах, драпированные на спине, полностью избегая веса, пейзажи, открытые в воздухе может сделать носом кровь из носа.

Как раз такой экстремальный гоблин сидит и ест яйца пюре, но и дрочит от единственного одеяла, сердце Нин Тао горит, где есть любое настроение есть яйца пюре, он кладет чашу на тумбочку, а затем с углом глаза догоняет, наблюдая, как белый гоблин ест яйца.

Цинь Чжоу с беспокойством сказал: "Брат Нин, почему ты не ешь?". Это я приготовила яйца пюре, которые были не очень хороши?"

Она, очевидно, еще не адаптирована к нынешним "расширенным" отношениям, один момент, чтобы позвонить мужу, один момент, чтобы позвонить брату Нин, а не фиксированный.

Нин Тао посмотрел на Цинь Чжоу и затаив дыхание сказал: "Всё, что ты готовишь, очень вкусно, просто... я не голоден".

"Нет, прошлой ночью ты был таким..."

Она не упомянула, что прошлая ночь была нормальной, и когда она упомянула, что прошлой ночью Нинг Тао был в депрессии: "Это вы, ребята, устали прошлой ночью, верно?"

Лицо Цинь Чжуй вдруг покраснело, стеснительно избегая взгляда Нин Тао, с видом вора.

Нинг Тао продолжил: "Вы, ребята, говорите, что происходило прошлой ночью? Почему я пьян, а вы нет?"

Нинг Тао вздохнул в сердце, его действительно подставили.

Уайт опустил ее пустую чашу и сказал: "Муж, что это за взгляд? Эликсир и Бессмертное вино были соединены в пару, только один из которых разделили моя сестра и я, и я никогда не планировал получить твою долю с самого начала. Думай, мы должны тебя обслужить. Если мы пьяны, кто тебя обслужит?"

Нинг Тао был безмолвен, она сказала это хорошо и имела смысл, но это было нехорошо для него, чтобы опровергнуть.

Уайт сказал: "Вини меня, если хочешь, бей или ругай, если хочешь, не вини сестру".

Неудивительно, что Бай Цзин была так формально одета прошлой ночью и выпила вековое вино, что она выходит замуж!

Бай Цзин подошел к Нин Тао и сказал: "Почему бы мне не засунуть свою задницу и не отшлепать тебя пару раз?"

И она действительно это сделала.

Кровь тела Нинг Тао собралась в одном месте, и это было трудно вынести.

Атмосфера в помещении внезапно изменила запах, и воздух наполнился каким-то грязным фактором.

Через несколько секунд Нин Тао сказал дрожащим голосом: "Так как это стало лодкой, мне тоже нечего сказать... Я в порядке....."

Бай Цзин улыбнулся.

"Я тебя уберу, гоблин!" Нинг Тао был свирепым, как волк и тигр......

Час спустя семья из трех человек сидит во внутреннем дворике, с Бай Цзином и Цинь Чжоу бормочут и кусают уши, не зная, какие интимные слова говорят, чтобы Нин Тао не услышал их.

Однако сторона Нин Тао сожрала миску яйца с пюре и засунула его в живот, не оставив даже капли сахарной воды, но он все равно чувствовал себя пустым в своем теле и слабым в спине.

Он наконец-то получает то, что хочет, но он также понимает, что ни Бай, ни Цинь Чжуй не являются хорошим освещением, и если ему надоедает каждый день, ему придется взять дьявольскую почку, чтобы съесть ее.

"Сестра, брат Нинг, вы говорите, я пойду уберусь в доме." Цин гнался вверх и налево.

Нин Тао посмотрел на стройную спину Цинь Чжоу, и у него была глубокая, своеобразная память.

"Муж, когда же ты вытащишь мои демонские кости и отполируешь их тоже?" Голос Уайта был мягким и нежным.

Нин Тао на мгновение подумал, прежде чем сказать: "Нет никакой спешки в этом вопросе, Цинь Чжуй - особый случай, у меня нет другого выбора, кроме как вынуть ее демонские кости и очистить их гнилой и сломанной горшочек, ваши демонские кости не больны и не травмированы, если я вытащу их и сломаю, вы сможете выдержать боль"?

"Сломался?" Белая Цзин изменила свой цвет, услышав это

Нин Тао сказал: "Разбитый штатив, вы должны знать, что это за усовершенствованный штатив, услышав это имя, это тот, который я использую для ремонта своего волшебного оружия".

Нин Тао сказал: "Я знаю, что ты хочешь превратиться в дракона, как Цинь Чжоу, но тот факт, что Цинь Чжоу превращается в дракона, может быть только одной причиной, или это может быть связано с творением Цинь Чжоу". Я просто подумал: "Демоническая кость - это твоя собственная кость, если я ее вытащу и сломаю, разве это не будет концом для тебя?"

"А?" Бай Цзин был ошеломлен.

Нин Тао сказал: "Так что не торопитесь, подождите, пока я придумаю безопасный способ помочь вам превратиться в дракона, хорошо?"

"Ну, я немного переживал, как легендарное творение может быть таким легким, что мне придется подождать, пока ты не придумаешь способ." Бай Цзин наклонился и прижимался к рукам Нин Тао.

Нин Тао больше не было половины чувства неестественности, в конце концов, была реальность мужа и жены. Он и Цинь Чжуй встают и делятся друг с другом любовью, и вполне естественно, что они могут сделать то же самое с госпожой Бай.

Некоторые чувства в этом мире, как магниты, притягиваются друг к другу случайные встречи, создавая искры, которые затем держатся вместе. Некоторые из них, как струйка в бассейн, медленно, медленно стал чистым бассейном, любовь, как глубоко, как вода. Если бы мне пришлось сказать магниты, магниты Нин Тао был бы только Цзян Хао, у которого было немного этого ощущения от удара током, когда они впервые встретились, только он не заметил этого в то время, и только после долгого времени, что его друзья обнаружили это.

В это время Цинь Чжуй достал простыню и встряхнул ее, повесив на веревку, которая сушила одежду.

Нин Тао пошевелил глазами, чтобы посмотреть на него, и обнаружил, что на белоснежной простыне остались два алых следа. Два следа алых в зимнем солнечном свете дали ему ощущение красных роз, которые были в цветении.

Хотя это был мужчина, но Нин Тао также знал, откуда взялись эти две багряные отметины, и он неловко сказал: "Цинчай, эта простыня грязная, почему бы тебе не помыть ее и не проветрить".

Цинь Чжуй хихикал: "Зачем мыть, я храню его как сувенир".

Нинг Тао: ".........."

Я знаю, что у тебя нет меня в сердце, но ты не можешь издеваться надо мной, не так ли?

Нинг Тао горько смеялся: "Это всегда ты издевался надо мной, ясно, когда я издевался над тобой?"

"Раньше ты издевался надо мной". Углы рта мисс Бай были слегка изогнуты, ее брови флиртовали...

У Нинг Тао была необъяснимо больная талия. Он уже был удивлен, что такая испорченная демоническая женщина, как она, была еще более удивленным, что она до сих пор такая нежная и застенчивая.

"Ты не сказал, если я в твоем сердце, если я не в твоем сердце?"

Где бы Нин Тао влюбился в это, он сказал, не подумав: "Конечно, есть".

"Раздели свое сердце на три части, одна для женщины, продающей мороженое, одна для сестры и одна для меня, насколько велика моя доля?" Белый Цзин смотрел на Нин Тао с большим нетерпением...

Нин Тао протянул руки и дал ей круг размером с стол.

Бай Цзин закатила глаза: "Ты кит, с таким большим сердцем?"

Нинг Тао улыбнулся, разве это не та жизнь, которую он всегда хотел? Ни заговора, ни войны, ни необходимости думать о том, чтобы давать в долг деньги или что-то в этом роде, греться на солнце, пить чай и флиртовать с собственной женщиной.

Цин прогнал, добавив чайный суп, попивая чай, разговаривая и смеясь.

Счастье, иногда все так просто.

Колокольчики джингл, колокольчики джингл...............

Телефон вдруг зазвонил.

Нин Тао достал свой мобильный телефон, посмотрел на него, затем ответил и с улыбкой сказал: "Брат Вах флуоресцентный, я ждал твоего звонка последние несколько дней, все ли улажено"?

Голос Фан Хуа флуоресцентно звучал из телефона: "Я знаю, что ты занят, поэтому я не звонил тебе, пока все не было закончено, и я позвонил тебе, как только все было закончено".

"Это здорово, ты говоришь об этом".

Фан Вах флуоресцентный голос: "Есть покупатели в стране, но вы знаете ситуацию в стране, вы должны доказать, что четыре куска фарфора из печи Yue являются вашими, если вы купите его, вы должны иметь сделки и налоговое доказательство, если это ваша реликвия предков также должны показать соответствующие доказательства, в противном случае люди не осмеливаются хотеть этого". Черный рынок можно продать, но цена будет очень низкой, неэкономичной и незаконной. Думаю, лучше приехать и уехать, или продать за границу".

"Продаешь за границей?" Нинг Тао был немного удивлен.

Голос фаната Ва: "Разве я не говорил вам в прошлый раз, что мой друг едет в Германию, чтобы поговорить о сотрудничестве, так что позвольте мне сделать одолжение. На днях я был в Германии в этом бизнесе, и я также был активен мимоходом, и есть несколько покупателей, которые хотели бы увидеть настоящую вещь, и если вы можете привезти ее, я могу получить вам хорошую цену".

Нин Тао на мгновение замолчал, прежде чем сказал: "Брат Хуа Флуоресцентный, скажите, кто эти покупатели?".

"Есть отечественные, а есть европейские", - сказал Ван Валь.

"Домашний?"

"Старый брат Нинг, это то, чего ты не понимаешь. Отечественные покупатели едут в Европу, чтобы выкупить антиквариат обратно, тогда есть законное доказательство этого, общественное мнение также скажет, что это патриотический акт, это и покупка, что дома - это определенно не одно и то же". Фэн сказал.

Нин Тао посмеялся: "Ну, я отдаю приоритет отечественным покупателям, и в будущем, если я выкопаю реликвии из других стран, я отдам их покупателям из других стран и сделаю какую-нибудь иностранную валюту". Кстати, где ты сейчас, я приду к тебе, как только буду готовиться с этой стороны".

"Берлин, отель "Сен-Жермен", позвони мне, когда приедешь." Фэн сказал.

"Хорошо, я позвоню тебе, когда приеду в Берлин, пока." Нинг Тао повесил трубку.

Цинь Чжуй сказал: "Брат Нин, ты едешь в Германию?"

Нин Тао кивнул: "Да, мне надо идти, деньги тратятся как проточная вода в наши дни, на книгах почти нет денег, но проект "Добрые люди" не может работать без денег, я должен продать эти четыре фарфоровых изделия Yue Kiln".

Если бы отступление не было отложено, благотворительность Шэньчжоу могла бы заработать немного денег, но бизнес по продаже лекарств и солей для красоты не был на правильном пути, так что я должен запустить его должным образом на этот раз. Сестра, муж едет в Германию, а пока ты будешь управлять компанией вместе со мной, в поисках следующего хорошего человека".

"Хмм." Цин преследовала в ответ, на самом деле она хотела последовать за Нин Тао, но она также знала, что развитие Благотворительности Шэньчжоу было связано с будущим Нин Тао, и следующий Добрый Человек также имел решающее значение, и необходимо было как можно скорее найти и сформулировать следующий план Доброго Человека.

Надо сказать, что хотя она и грязная и нескромная, но г-жа Бай очень хорошо справляется со своей работой.

Нин Тао обнял левую и правую руку, а в руках у него была пара внутренних помощников мудреца.

PS: Сегодня я собираюсь обновить лишний на общественном номере "Li Xiaoyu", так что есть только две смены, и еще одна во второй половине дня.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Глава 0496 Берлин**

0496 Глава 0496 Берлин Пещера была тускло освещена, и Альфред сгрызся на земле, грызущий рот на брошенной на землю маниоке. Его руки и ноги были связаны, и он мог есть только как собака.

Эта пещера была единственной в раю пещеры Чен Пинг Дао, и Ворчащий Небесный Пес был единственным хранителем в этой пещере. Когда Нинг Тао привез Альфреда обратно в эту пещеру, он также привез пакет кассавы, и его ежедневная работа заключалась в том, чтобы приносить Альфреду кассаву и бутылку воды во время еды.

"Ты, тупая пизда, лучше будь честен со мной, или я откушу тебе ногу!" Рычащий собака злобно сказал и повернулся. В последнее время она уже некоторое время потворствует практике стрельбы из собачьего лука, и где бы она хотела присматривать за этим черным полковником на дюйм, хотя и не волновалась, что Альфред тоже сбежит. Место закрыто и нет выхода.

В течение двух минут после отъезда собаки в пещере открылась удобная дверь.

Альфред был слишком ошеломлен, чтобы кусаться на грязной маниоке, ползая как личинка в угол.

Нин Тао вышел из двери удобно и просто посмотрел на Альфреда, даже не заинтересовавшись разговором с ним. Альфред был ничем иным, как злым грехом в его глазах, не стоящим даже малейшего сочувствия.

И да, если он пожалеет Альфреда, кто пожалеет бедных, которых он убил, кто пожалеет женщин, которых он изнасиловал? Кто бы пожалел женщин, которых он изнасиловал?

Нин Тао упаковала четыре фарфоровых изделия Yue Kiln в специальный пенопластовый ящик, а затем положила камень только в пенопластовый ящик в карман. После окончания работы он покинул пещеру с четырьмя кусочками фарфора Yue Kiln.

Только тогда Альфред выполз из мрачного угла и продолжил жевать грязную маниоку. Сейчас у него была только одна вера, и это было жить.

Все деревья в закрытом лесу Цзян Хао были заморожены, и ни одно дерево, ни одна трава не избежали судьбы быть замороженными. После долгого расстояния Нин Тао смог почувствовать сильного ледяного демона qi, который распространялся наружу снова и снова.

Учитывая это, я действительно не знаю, когда она выйдет из ворот.

На этот раз Нин Тао вошел в лес и осторожно подошел к центру леса, недалеко от того места, где заткнулся Цзян Хао.

На поляне в лесу, Цзян Хао сидел на земле со скрещенными ногами, ее тело полностью покрыто льдом, только два небольших отверстия осталось перед ноздрями, ее дыхание постоянно болтается. Но даже дыхание было зеленым и туманным, полным демонической ауры.

В отличие от Цин Чжуй и Цзин Бая, Цзян Хао - не естественный демон, а новый демон, созданный Поиском Предков Даном. Она берет "Поиск предков" Дана, который является прямым укреплением зелья, и эффект намного сильнее, чем у Бай Цзин, Цинь Чжуй и Инь Мо Лань. Но то, что конечный результат будет, и как сильны будут ее способности, было то, что даже Нин Тао, который был алхимиком, не было способа узнать.

Нин Тао хотел подойти ближе, но боялся принести Цзян Хао любые плохие последствия, так что он, наконец, выдержал и просто посмотрел на нее издалека.

"Ну, это... есть одна вещь, которую я хочу сказать тебе, и это... я и Цин Чжуй и..." заикаясь, его голос негромкий, он не мог сказать больше в этот момент, Нин Тао покачал головой с горькой улыбкой и повернулся, чтобы уйти.

Цзян Хао все еще в уединении, он даже не может говорить, если Цзян Хао в уединении, как он скажет ей, что он получил комнату с Цин Чжуй и даже купил одну бесплатно и женился на Бай Цзин?

Голова болит, чтобы думать об этом.

Несколько минут спустя Нинг Тао вернулся в клинику "Небеса за пределами", он подошел под стену замка и взял карту, чтобы сравнить кровавый замок. Один или несколько кровавых замков добавлялись так часто над стеной замка, что Иоганна взяла общий рецептурный знак, который он дал в первую очередь, и принесла его в другое место. Кровавый замок, который у него был из Египта в Гунд, был тем, который Иоганна поместил в каменные расщелины пирамиды, когда она впервые появилась.

При сравнении, Нинг Тао отметил новый кровеносный замок ручкой. Именно эта нота заставила его все больше восхищаться разнообразием деятельности Иоганны, во время которой она побывала в Германии, Франции, Англии, Испании и других европейских странах, а также в Аргентине, Мексике и России.

"Мне придется посчитать разницу во времени, чтобы заменить эти кровавые замки на постоянные, иначе будет стыдно быть уничтоженным." Нинг Тао принял решение.

Через минуту на стене замка открылась удобная дверь, и Нинг Тао вошел внутрь. Через две секунды он вышел из удобной двери, только чтобы оказаться на кладбище. Небо над головой было усеяно звездами, а между несколькими белыми облаками висела яркая луна, излучающая такое прохладное сияние, что слова на надгробии можно было прочитать без света. К сожалению, он не узнал надпись на ней, и надпись не выглядела по-немецки.

Дверь удобства исчезла, и Нин Тао также увидел простую палочку с рецептом, заправленную в щель в основании надгробия. Он задавался вопросом, как Иоганна может быть на кладбище в таком месте, как Берлин, но он не мог позвонить ей и спросить. Тем не менее, это было уместно для него, чтобы оставить кровавый замок в месте, как кладбище, в конце концов, никто не придет блуждать по кладбищу ночью, чтобы избежать неприятностей, чтобы быть замеченным.

Нин Тао тоже не имел дела с обычной наклейкой с нарисованным на ней кровавым замком, а оставил позади постоянный кровавый замок, после чего прошел по тропе и увидел величественное надгробие с несколькими надписями на его основании, которые содержали английские надписи.

"Еврейское кладбище в Белом озере, где лежат 115 тысяч еврейских душ... "Нинг Тао вытащил свой мобильник и, взглянув на него, искал его, что заставило его понять, что это за место.

Мобильный телефон Baidu показывает контент Еврейское кладбище Белое озеро также является туристической достопримечательностью, и не удивительно, что Йоханна приехала сюда на прогулку.

Выходя из Белого озера еврейского кладбища, Ning Tao взяло вне его сотовый телефон и послало местоположение к Fan Huailu. В ожидании флуоресценции Фан Хуа он не простаивал и практиковал на обочине дороги сотню шагов по технике Летающей Иглы Ян.

Его духовная сила была усилена, и когда он снова выполнил Сто Шагов через Технику Летающей Иглы Янга, Небесная Игла пролетела ещё дальше, полностью преодолев расстояние в сто шагов, и её точность также была значительно улучшена. Не было возможности быстрого достижения в этом культивировании боевого искусства, оно могло быть улучшено только практикуя его постоянно.

Примерно через полчаса на обочине подъехал седан Volkswagen, а Fan Hua флуоресцентно открыл дверь и вышел из кабины.

Нин Тао убрал небесную иглу и поприветствовал меня, улыбаясь и говоря: "Ва, брат флуоресцентный, извини за беспокойство, перед деревней нет магазина, нет сетевой машины".

Фан Хуа бегло обнял Нинга Тао, затем улыбнулся и сказал: "Почему вы с моим братом говорите такие вежливые вещи? Забавно, как ты сюда попал, я думал, что заеду за тобой в аэропорт".

Нинг Тао сказал: "Я не могу взять обычные каналы с этими штуками, я их контрабандой переправляю, эти ребята пришлют их сюда и уйдут".

"Вот так, садись в машину, я отвезу тебя в отель и сначала успокоюсь." Фан Хуа флуоресцентно не спрашивал многого, его глаза упали на мешок, который Нин Тао положил на траву, предварительно сказав: "Брат Нин, это вещи в этом мешке?"

Нинг Тао кивнул: "Хочешь посмотреть?"

Фан Вах кивнул и улыбнулся: "Я бы с удовольствием посмотрел, вернулся в отель и увидел его снова".

Нин Тао флуоресцентно сел в машину, которой управлял Фан Хуа, случайно положил на заднее сиденье сумку с четырьмя кусочками фарфора Yue Kiln, а затем сел на пассажирское сиденье.

Фан Вах с удивлением сказал: "Брат Нинг, если ты используешь такой обычный тканый мешок для хранения фарфора на сотни миллионов долларов, как ты смеешь класть его на заднее сиденье, не боишься ли ты, что что-то сломается?

Нинг Тао улыбнулась и сказала: "Неважно, просто веди".

Он никогда не беспокоился о том, что что-то ломается или не ломается. Все фейри можно починить, не говоря уже о нескольких кусочках керамики.

Когда он прибыл в отель "День Святого", Нин Тао узнал, что еще вчера Фанат забронировал для него номер, и эти две комнаты были разделены только одной стеной.

Возвращаясь в свою комнату, не дожидаясь выступления Фань Хуалу, Нин Тао вытащил четыре кусочка фарфора Yue Kiln и положил их на кровать: "Брат Хуалу, это четыре кусочка фарфора, посмотрите".

Вентилятор Ва Лум тщательно подобрал вазу и посмотрел в рот, чтобы увидеть отметку на дне, прежде чем окончательно перевернуть вазу вверх дном.

Нин Тао опустил глаза на землю и посмотрел в окно на берлинскую ночную сцену. Город немного отличался от того, что он представлял себе, не башенными небоскребами, а множеством старых зданий, с оттенком истории.

Эти четыре твоих хорошо сохранились, и, по моим подсчетам, они продадут за миллиард".

Эта цифра также напугала Нинга Тао, хотя он и не чувствовал ничего особенного в деньгах, он также знал, что такое понятие "миллиард". Миллиард - это астрономическое число для девяносто девяти процентов людей в этом мире, включая его. Если он действительно может сделать миллиард через этот мир Yue печи фарфора, он не должен беспокоиться о деньгах больше, будь то для развития Шэньчжоу благотворительной компании или осуществлять план хороших людей средств достаточно.

Нинг Тао был взволнован, но не двигался: "Брат Вах флуоресцентный, сколько бы вы ни продали, я дам вам десять процентов комиссионных".

Нинг Тао засмеялся: "Я сказал, я не могу позволить тебе сделать это просто так, давай уладим это, не отвергай меня, а то я разозлюсь".

"Ты ах ты, я даже не знаю, что о тебе сказать." Вентилятор Hua Lum аккуратно положил вазу на кровать, а затем обнял Нин Тао: "Больше никаких денег не купишь ласку, только твои слова, я продам ее тебе, даже если не заработаю ни копейки".

Тук-тук.

Вдруг в дверь постучали.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0497 Глава 0497 Нет оправдания преступлению, которое вы хотите совершить.**

0497 Глава 0497 Не было никакого оправдания преступлению желания добавить к нему Ван Хуа флуоресцентно выглядел немного нервно, он поднял одеяло и покрыл четыре фарфоровых изделия Yue Kiln перед тем, как идти к двери.

Сторона Нин Тао, однако, совсем не нервничала, Фан Хуайлу еще не открыл дверь, он уже уловил ситуацию за дверью, используя технику вынюхивания из носа. За дверью стояли двое мужчин, пьющие немецкую кислую капусту, оба безоружные, и один с сигаретой и зажигалкой на лице.

Фан Хуа флуоресцентно открыл дверь, и в дверном проеме стояли двое мужчин, один относительно молодой, одетый в костюм, слегка пухлый, с уверенностью, выявленной между бровями. Другой был почти пятьдесят лет, одетый в гражданскую одежду, в паре близоруких очков, с постным телосложением, с сигаретой и зажигалкой повсюду.

Оба мужчины китайцы.

В это время Фан Хуа флуоресцентно расслабился, он сначала поприветствовал двоих в комнате, а затем привел их в Нин Тао: "Брат Нин, позвольте представить вам, это мой друг Шэнь Ге, генеральный директор производственной компании Tianma." Затем он сказал человеку в костюме: "Шэнь Ге, это Нин Тао, что я говорил вам, доктор Нин, он истинный божественный врач.".

Нин Тао взял на себя инициативу подняться и пожать руку Шенге и сказал вежливое слово: "Здравствуйте, господин Шен, приятно познакомиться".

Это не потому, что с другой стороны является то, что генеральный директор компании Tianma Manufacturing Company он вежлив, он настолько вежлив, потому что этот Shenge является другом флуоресцентного Fan Huaju, к другу друга друга друга друга друга друга друга друга друга лица.

Шенге также был вежлив, когда улыбнулся и сказал: "Я давно слышал о великом имени Божественного Доктора Нинга, но что меня еще больше удивляет, так это то, что ты на самом деле такой молодой и красивый".

Нин Тао улыбнулся: "Господин Шень, зовите меня просто доктор Нин, божественный доктор не посмеет."

Фан добавил: "Это главный инженер Tianma Manufacturing, Ли Ванлей, который является известным инженером по искусственному интеллекту в нашей стране и часто публикует статьи на высоком международном уровне и имеет высокий голос в области искусственного интеллекта".

Нин Тао снова пожал руку Ли Ванлей, а также вежливо сказал: "Здравствуйте, господин Фан, приятно познакомиться".

Ли Ванлей улыбнулся и сказал: "Доктор Нин, я читал в новостях о вашем исцелении господина Мен Бо, я действительно не ожидал, что вы будете так хороши в медицине в таком юном возрасте, в нашей стране есть такие молодые люди, как вы, зачем беспокоиться о том, чтобы не быть сильным".

Только из этих слов видно, что этот Ли Ванлей - патриотический ученый с сердцем для нации.

Нин Тао пообщался с Шенге и Ли Ванлей в течение нескольких минут, только для того, чтобы узнать, что они представляли компанию China Tianma Manufacturing Company для обсуждения сотрудничества с немецкой компанией Bohong.

Немецкая компания "Bohon" владеет ведущими мировыми технологиями испытаний, в основном для станков, медицинских и лабораторных приборов. Tenma Manufacturing успешно работает в области искусственного интеллекта, исследуя и производя искусственный интеллект для различных областей. Шенге и Ли Ванлей приехали на этот раз для работы над проектом с компанией "Бохонг", но о специфике этого проекта не было сказано. Ведь это был только первый раз, когда мы встретились, и уже было нелегко общаться до такой степени.

Сказав несколько слов, Fan Hua флуоресценции вздохнул: "Это можно было бы хорошо говорить о, но сегодня люди из компании "Радуга" вдруг сказал нам, что мы не можем сотрудничать, даже не причина". Сотрудничайте, и вы выиграете вместе, я действительно не знаю, что происходит у них в голове".

Шенге слегка ворчал: "Разве не понятно, почему западные страны во главе с США ввели технологическую блокаду против нашей страны, мы развились за последние несколько лет, они уже недовольны и предпочли бы не зарабатывать деньги, а сотрудничать с нами". Прямо скажем, это мышление времен холодной войны на работе, и Запад во главе с США всегда относился к нам, как к врагам".

Ли Ванлей сказал: "Если вы не будете сотрудничать, мы сделаем это сами после того, как вернемся, мы были так бедны в 1960-х годах, никто нам не помогал, но мы все равно придумали атомную бомбу, я не верю, что мы не сможем этого сделать".

Нинг Тао просто слушал и не говорил. Он не интересуется политикой или научными исследованиями и не знает, что сказать, даже если бы захотел.

"Кстати, доктор Нинг, что вы делаете в Берлине?" Шенге спрашивал.

Нинг Тао сказал: "Я приехал в Берлин..."...

Фан Хуа бегло схватил: "Это я послал брата Нинга, чтобы он помог увидеться с пациентом".

"Так и есть". Шенге сказал: "Я пришёл спросить тебя, Ли Гун и я планируем сегодня вечером улететь обратно в Китай, ты хочешь поехать с нами? Если все вместе, я позволю установить билеты".

Фан Хуа бегло сказал: "Я не вернусь пока, просто оставь меня в покое, я вернусь со старым братом Нингом, когда он увидит пациента".

Шенге сказал: "Хорошо, тогда мы с Ли Гонгом сначала вернемся и соберем вещи". До свидания, доктор Нинг, и свяжитесь с другими, когда вернетесь." Сказав это, он взял визитку и передал ее Нин Тао на руки.

Нин Тао кивнул головой в приветствии и взял визитку Шенге.

Шенге и Ли Ванлей покинули комнату Фан Ва флуоресцентного.

Только после этого Нин Тао поднял одеяло и собрал четыре куска фарфора Yue Kiln. Только что Fan Huarliu прервал его слова, что он приходит, чтобы увидеть пациента, он понял, что Fan Huarliu ума, Шенге и Ли Ванлей является патриотическим предпринимателем, патриотический ученый, на его стороне, чтобы продать антиквариат в Германии. Если этот вопрос сказал, возможно, как только поворот Шенге и Ли Ванлей немедленно вызвал полицию, сообщили в полицию в Хуа Гуо.

"Покупатели готовы?" Нин Тао спросил, хочет покончить с этим как можно быстрее.

Ван Вал сказал: "Была назначена встреча, и кто-то заберет нас завтра вечером и отвезет на торговую площадку".

"Какое место?"

"Владелец древней крепости под Берлином по имени Томас, который также был одним из покупателей. Я знаю его уже несколько лет и у меня не будет проблем. Кроме того, в этой древней крепости живут два отечественных покупателя, оба известные в деловом мире, без проблем с финансированием". Фэн сказал.

"Хорошо, тогда мы пойдем в тот древний замок, о котором вы говорили, и обменяемся с ними завтра". Нинг Тао сказал.

Двое мужчин не разговаривали несколько минут, пока в коридоре не раздался внезапный шум шагов, за которым последовал звук выломанной двери, а затем еще один крик на английском языке: "Вниз, не двигайся!".

Фан Ва бегло напрягся, "Фа... что случилось?"

"Не знаю, ты оставайся на месте, а я пойду посмотрю." Нинг Тао сказал.

Фан Ва последовал: "Нет, нет, нет, ты останешься в доме, я выйду и посмотрю, у тебя нет ни паспорта, ни визы, если это полиция, у тебя будут неприятности".

Нин Тао кивнул, и после того, как Фан Хуа плавно открыл дверь и вышел, он отнес в ванную комнату тканую сумку, содержащую четыре куска фарфора Yue Kiln. Он открыл удобную дверь и в считанные секунды поместил четыре куска фарфора Yue Kiln обратно в Небесную клинику, а затем вернулся в уборную.

Бряк!

Дверь удобства только что закрылась, и дверь этой комнаты была грубо отодвинута, и дверная панель сильно захлопнулась о стену.

Два высоких белых мужчины ворвались в дверь, оба без полицейской формы, но оба с пистолетами в руках, сохраняя перестрелку.

Нин Тао увидел двух белых мужчин, которые внезапно ворвались в дверь ванной из трещины в двери, и его сердце было наполнено подозрениями: "Может быть, это слово вышло наружу?"

В этот момент белый человек немного подтянул воротник и сказал миниатюрному коммуникатору, зажатому в воротнике: "Эта комната пуста и у нее есть чемодан".

Другой белый стрелок упал на землю и посмотрел под кровать, затем встал и заговорил: "Наблюдение за гостиницей показало, что человек по фамилии Фан вернул китайскую молодёжь..."

Его глаза внезапно устремились к двери ванной комнаты, а затем подмигнули его спутнику.

Белый мужчина, который только что закончил звонок, кивнул головой, поднял пистолет и присоединился к своему спутнику, направляясь к двери в ванную комнату.

Нинг Тао мог ясно видеть движения двух мужчин, его разум в это время быстро бегал. У него была возможность открыть удобную дверь, чтобы уйти, и в считанные секунды два белых стрелка за дверью не смогли бы его заметить. Он также может выйти и покорить двух белых стрелков, что для него очень просто. Он даже мог вытащить двух белых стрелков и сбросить тела в девственный лес Полки Дракона, чтобы покормить волков.

Но...

Нинг Тао открыл дверь в ванную и вышел с поднятой рукой.

"Лежать!" Белый стрелок ворчал на Нинг Тао: "Руки за голову!"

Нин Тао свалился вниз, а также послушно поднял руки вверх и обнял затылок.

Самый выгодный и простой вариант для него, он не выбрал ни один из них. Выбор, который он сделал, был "капитулировать".

Причина проста, Фан Huailuang, Шэньге и Ли Ванлей были арестованы, и эти три не являются преступниками, особенно Шэньге и Ли Ванлей, эти два человека являются патриотическими предпринимателями, один из них патриотический ученый, внезапно столкнулся с такими вещами, если нет ничего странного в этом странно. И единственный способ понять, что происходит, это быть с ними тремя. Более того, он должен быть с тремя людьми, чтобы спасти их тоже.

Белый стрелок вытащил пластиковый галстук и связал руки Нинга Тао, а затем яростно сказал: "Встань с земли и пойдем с нами".

Нин Тао также сказал по-английски: "Кто вы такие? Зачем арестовывать меня?"

Волна белого стрелка была пощечиной по затылку Нин Тао, за которой последовало проклятие: "Желтокожий парень, тихо!"

Нин Тао взглянул на него, но из угла его рта появился намек на улыбку.

Белый стрелок, который дал пощечину Нин Тао, замер на мгновение, затем сказал своему спутнику: "Он действительно смеялся, этот парень дурак?"

"Неважно, глуп он или нет, он покончил с этими тремя парнями, поехали." Другой белый стрелок подтолкнул Нинг Тао.

Нинг Тао намеренно споткнулся и чуть не упал на землю. Выйдя за дверь, он увидел Фан Хуайлу, Шенге и Ли Ванлей, которых только что выпроводили из комнаты.

Шенге гневно сказал: "Что вы делаете и зачем вы нас арестовываете?"

Лысый белый человек в костюме чихнул: "Вас подозревают в краже американской военной техники и создании угрозы американской национальной безопасности, и вам предъявят обвинение в шпионаже".

Ван Вал сказал: "Вы, должно быть, ошибаетесь, мы все законные бизнесмены и имеем право позвонить нашему послу.....".

Не дожидаясь, пока он закончит свое предложение, черный стрелок подернул кулак на маленький живот Фана Хуайлиу, и с тусклым ударом опустил талию в рахит и болезненное выражение лица.

Всего одно слово от того лысого парня, Нинг Тао уже понял, что случилось.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**0498 Глава "Кровавая перестрелка".**

Глава 0498 Кровавая перестрелка Два внедорожника Chevrolet Cyberban сопровождают автомобиль заключенного из города Берлина, направляющийся в пригород.

С Chevrolet Cyberban является любимым автомобилем ЦРУ в США, и оба этих автомобиля модернизированы с пуленепробиваемым стеклом, личность этих людей на самом деле довольно ясна.

Соединенные Штаты - единственная супердержава в мире на сегодняшний день, имеет самую сильную армию в мире, может сражаться с кем угодно, имеет долларовую систему расчетов и может санкционировать кого угодно. Возмутительно, что ЦРУ США приехало в Германию, чтобы арестовать китайских ученых и предпринимателей, но кто может что-то сделать с США?

На этот раз целями ЦРУ, очевидно, являются Шенге и Ли Ванлей, и Fan Hua fluu не повезло быть причастным к этому.

В тюремной машине, Ning Tao сидел напротив Fan Huailu, Shenge и Li Wanlei, его сторона сидела двух бычьих агентов ЦРУ, пистолет не выходит из-под контроля. Лысый мужчина сидел на сиденье рядом с кабиной, также держа в руке пистолет.

Некоторое время Нин Тао нарушил тишину в карете: "Господин Шень, скажите, чего они от вас хотят?"

"Этот................................ Шенге собирался замолчать.

Агент ЦРУ пытался остановить Нинга Тао, но его остановил лысый парень.

Нинг Тао сказал: "На данный момент все в порядке, ты все еще хочешь держать это в секрете от меня? Расскажи мне об этом, и я узнаю тебя и решу, как тебя вытащить и отвезти домой".

Шенге врасплох сказал: "Ты можешь вытащить нас отсюда?"

Нин Тао кивнул, "Пожалуйста, скажи мне, что им от тебя нужно? Я собираюсь нанести удар и, по крайней мере, выяснить, что происходит."

Шенге минуту молчал, прежде чем сказать: "Я думаю, это план нашей компании... Рубан".

Ли Ванлей добавил: "Это литографический станок, разработанный нашей компанией, и есть еще несколько технических проблем, которые не могут быть решены, поэтому мы приехали в Германию для сотрудничества". Как только мы решим эти технические проблемы, наша страна сможет самостоятельно производить высокотехнологичные чипы, что равносильно избавлению от технологического контроля США и западных стран".

Нинг Тао сказал: "Вот и все, я вижу".

ЦРУ - это департамент правительства США, который, конечно же, выполняет приказы правительства США. Как в настоящий момент американского господства, как Соединенные Штаты могут позволить китайскому частному предприятию построить современную литографическую машину, чтобы помочь китайской стране избежать технологического гнета западного мира во главе с Соединенными Штатами? В глазах западного мира во главе с Соединенными Штатами, Китаем и народом Китая просто необходимо смиренно производить рубашки и носки и помогать им утилизировать свой мусор, почему они так смелы, что хотят производить высокотехнологичную продукцию?

Это не так, не ждите, пока компания Tianma решит эти несколько технических проблем, ЦРУ пришло арестовать людей, случайно обвиненных в краже американских военных технологий, сказал, что вы шпион, что вы шпион, так доминирует.

Фан Хуа Флуу также был слабонервным и испуганным, и он, очевидно, знал, в каком инциденте он был замешан.

Нинг Тао сказал: "Не волнуйся, я отвезу тебя домой".

Сразу после того, как его слова упали, лысый парень посмотрел на Нин Тао и на самом деле сказал по-китайски: "Как тебя зовут?"

Вот почему он не остановил Нин Тао от разговора с Шенге и Ли Ванлей только что, он понимает китайский язык.

Только тогда Нин Тао взглянул на лысого парня и в тусклом состоянии сказал: "Я должен тебе сказать?".

Лысый парень не пошевелился и осторожно сказал: "Я только что слышал, как ты сказал, что заберешь их, у тебя есть сообщники? Вы агент Китая? -"

Нинг Тао сказал: "Ну и что с того, что это так, и что с того, что это не так"?

Лысый парень сказал: "Поработай со мной, скажи, где твои спутники, и я дам тебе соглашение об иммунитете, где ты будешь защищен от судебного преследования, и ты даже станешь гражданином США и не только получишь политическое убежище, но даже сможешь работать на Соединенные Штаты".

Нинг Тао не мог не посмеяться: "Думаешь, я вижу что-нибудь в статусе американского гражданина? И какое политическое убежище, работая на Америку? Говорю тебе, даже если ты позволишь мне быть президентом, мне все равно. Я, Нингтао, когда твоя очередь подавать милостыню мусорщикам?"

Он не знал, кто такой Нинг Тао, но высокомерное отношение Нинг Тао оскорбило его. Его глаза были свирепыми и коварными, и он, казалось, хотел, чтобы у него случился приступ, но в конце концов он надавил на него. Но его терпение явно имело цель.

Нин Тао, однако, проигнорировал свое присутствие и сказал: "Я был бы в порядке, если бы не ввязался в это, но если я это сделаю, я должен позаботиться об этом". Я даю вам шанс немедленно освободить нас, а затем принести публичные извинения по всему миру, и я притворюсь, что ничего не случилось".

Холодная улыбка появилась из угла рта лысого парня: "Ну что за дурак, пусть проснется!"

Агент ЦРУ, сидящий рядом с Нин Тао, внезапно помахал рукой, и рукоятка пистолета врезалась в голову Нин Тао.

Бах!

Рукоятка пистолета в руке ЦРУ сильно ударилась о голову Нинг Тао, но голова Нинг Тао даже не тряслась и не кровоточила.

Руки Нинга Тао внезапно защелкнулись, и пластиковый галстук, который связал его запястья, защелкнулся щелчком, и его руки обернулись вокруг шеи агента ЦРУ и яростно скрутились в направлении против часовой стрелки.

Ка-чау!

В тюремной машине прозвучал звук, похожий на разбитие трости: агент ЦРУ, только что разбивший Нинг Тао прикладом пистолета, уронил голову на плечо, и все его тело также упало со стула, как моллюск.

Все случилось так быстро, что это случилось только после того, как агент ЦРУ, чью шею сломал Нинг Тао, упал на землю, а агент ЦРУ, сидящий по ту сторону Нинг Тао, не отреагировал. Он яростно поднял пистолет в руке и выстрелил одним выстрелом в голову Нин Тао.

Как раз в тот момент, когда он выстрелил, Нин Тао встал с места, его голова просто сошла с пути пистолета.

Бах!

Прозвучал выстрел, и пуля застряла в груди Нинг Тао. В следующую секунду боеголовка деформировалась и упала на землю.

Нинг Тао, который только что встал, ударился одним коленом по голове агента ЦРУ, и в этот момент мостик его носа разорвался, и кровь из носа пошла кровью. Задняя голова второго агента ЦРУ также сильно ударилась о карету силой сильного удара, а затем потеряла сознание.

В мгновение ока два агента ЦРУ были выложены, лежащие в своих вагонах.

Этот результат был тем, о чем лысый парень не мог и мечтать, но в конце концов, он был профессионально обученным только агентом, и точно так же, как Нинг Тао уладил со вторым агентом ЦРУ, дуло пистолета в его руке заперло голову Нинг Тао и спустило курок.

Футболка внезапно перевернулась, и удар приземлился на дуло пистолета лысого парня.

Бах!

Из пистолета вылетела пуля, и у туфель Нинг Тао мгновенно появилось дополнительное отверстие в подошве, но подошва его ноги была невредима. Его обувь была обычной спортивной обувью, но носки были носками Tian Bao, которые обычные заклинания не могли сломать, не говоря уже об обычных пистолетах.

Выстрел в подошву ботинка, но нога Нинг Тао не остановилась, выстрелив пистолетом в руку лысому парню, а затем сильно ударила по груди лысого парня. Спина легкого ума сильно ударилась о пуленепробиваемую стальную пластину между кареткой и кабиной, и при глухом ударе она отскочила назад и упала на землю.

"Пуф!" Лысый парень открыл рот и выплюнул полный рот крови.

фыркать...

Тюремный вагон резко остановился.

Люди в тюремной машине, за исключением Нин Тао, Шенге, Ли Ванлей и Фан Хуалу, выпали со своих мест и упали на землю.

Нин Тао протянул руку и схватил пистолет, из которого лысый парень упал на землю в свои руки.

Ничего себе!

Небольшое окно между кабиной и тюремной каретой открылось, а сзади появилась голова.

Бах!

Нинг Тао нажал на курок, и голова водителя взорвалась, когда он оглядывался назад, чтобы увидеть, что произошло, большое облако крови и мозги брызнули на лобовое стекло кабины.

Сразу же после этого дуло штурмовой винтовки внезапно заглянуло в маленькое окошко, и на втором пилоте сидел агент ЦРУ.

Бах, бах, бах...............................

Штурмовая винтовка выстрелила, и пули пролетели вокруг вагона.

Но, не дожидаясь, пока он выпустит еще несколько пуль, Нин Тао схватил раскаленный горячий ствол штурмового винтовки и яростно поднял его в верхнюю часть вагона, а пистолет, находившийся в его правой руке, в этот момент также выстрелил в голову агента ЦРУ, сидящего на пассажирском сиденье.

Стекло бокового стекла пассажирского салона также имело дополнительный шар, состоящий из смеси крови и мозговых веществ.

Грязные, поспешные шаги шли снаружи машины.

Стрельба в автомобиле заключенного была непрекращающейся, водитель и агент ЦРУ на пассажирском сиденье были ранены в голову, а два агента ЦРУ, сопровождавшие автомобиль заключенного в классе Chevrolet Saber, уже находились в действии, обходя сзади оба крыла автомобиля заключенного.

Нин Тао перенес штурмовую винтовку на заднюю дверь тюремной тележки и вставил штурмовую винтовку в качестве защелки в ручку двери. Он просто засунул свою штурмовую винтовку, когда кто-то снаружи попытался вытащить дверь, и там было много движения.

"Ой, ой........" болезненный стон исходил из рта Шенге, когда ему выстрелили в живот, и кровь продолжала выливаться.

Агент ЦРУ на пассажирском сиденье выстрелил из пулемета, пуля отскочила от стального листа и застряла в животе Шинго.

Не только он, Ли Ванлей также был ранен, он также получил шальную пулю в спину, кровь окрасила его спину в красный цвет, и он потерял сознание.

Fan Wah повезло, что в него не попали преломленные пули, но он также был напуган до смерти. Он хорош в формировании бюро, большая часть его жизни высокого качества, без белого кулака, когда вы когда-нибудь сталкивались с такими кровавыми и ужасными сценами?

"Ты не можешь сбежать!" Лысый парень боролся за то, чтобы встать из кареты, его лицо было заполнено отвратительной насмешкой: "В десяти километрах впереди находится военная база США, через десять минут прибудет подкрепление, как вы думаете, вы сможете убежать? Брось пистолет и сдавайся!"

Как только его слова упали, два выстрела выстрелили, и две пули вылетели из пистолета в руке Нин Тао, поразив его в оба бедра. Он просто встал и снова встал на колени, кровь льется с его бедер.

Нин Тао протянул руку и нажал на сонную артерию Шенге, а через несколько секунд шея Шенге была изогнута, и он потерял сознание.

"Брат Флуоресцентный, простите." Нинг Тао сказал.

Нин Тао порезал ладонь на шее Фан Хуару, а Фан Хуару задушил ворчание и тоже потерял сознание, после чего захотел, чтобы лысый парень ушёл.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта: https://loghorizont.ru/

Если вам понравилась глава:

Оставьте комментарий: https://loghorizont.ru/Klinika-samosovershenstvovaniya/

Отблагодаритьте нашу команду: https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/

Помочь проекту, кликнув на рекламу: https://loghorizont.ru/

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**Друзья, если Вам понравилась книга, и работа нашей команды по созданию электронной книги**

**Поддержите Нас символической оплатой, даже если это будет 0.1$ / 1RUB или кликните на рекламу на сайте.**

**Нам будет очень приятно осознавать, что проделанная работа принесла Вам пользу, и наша команда старались не зря.**

**Поблагодарить авторов и команду. (ссылка на раздел поддержать проект https://loghorizont.ru/podderzhat-proekt/)**